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SYNOPSIS
~SCiPline is an essential aspect of teaching and educauon, Creativity, academic progress.
It:tUIIIIIK to accept responsibility and the development of self discipline, are aspects which are
directly dependent on the nature and quality of discipline, Hence the importance of proper and
educational accountability ofdiscipline exists.
In the light of the above the aim of this paper is to determine how significant the cognuive
focet ofdiscipline is. where disciplinary action against children is to be considered. The latter
is strengthened by the results of the empirical research. which shows that the majority of the
respondents believe cognition is truly important during the disciplinary process. Subsequently
theresearcher aims to present the importance of the cognitive facet ofdiscipline by including:
a study of literature, incorporating a few d.:jillilio/l'i 011 ,'oJ(11i1iotl by which various
C()J(1Ii1ive parl-<LVHCIS art identified. The cognitive pan-aspects identified are: the
facility of Ihmlj{hl, /mlK',agt, perception. ItamillK. retention; ,·omprthell.'tioll and insight.
This is followed by a descriplioll of each of these part-aspects to enhance their unique
contribution regarding the effectiveness of the disciplinary process, In conclusion a short
description comprising of the cognitive facet ofdiscipline, is arrived at.
an empirical study (based on a questionnaire) which gauges the opinions of parents and
educators regarding the cognitive facet ofdiscipline.
The validity of the instrument is investigated by means of a Factor- and Item analysis. The
Reliability of the empirical data is explored by means of a NPSD-programme during which '8
Chronbach-a1pha correlation coefficient of 0,836 for the cognitive facet of discipline is
obtained and whichreveals 8 high degree ofvalidity.
The Chi:-test is used in the statistical processing of the data. Hypotheses related to gender,
home language. qualifications. capacity of education, school involvement, age, residence,
religious connections, marital status, number of children attending high school. number of
children attending primary school and income areset.
(iii)
Themost important findings are that:
• "compreben..'U()II" according to the opinions of 91,7% of all respondents is the most
important cognitive aspect to bear in mind when disciplining the child- this single aspect
minimizes the chances of misunderstandings (the largest cause ofdisciplinary problems).
• "'(CUlllllj(" has a valuable role to play when disciplining the child, because learning is a
process by which new behavior possibilities are established or old ones (unwanted)
substeruted.
• "'cu,guaj(e usage" must be educationally justitlable, seeing that it may establish critical
thought in the child. The latter may result in more controlled behaviour from the child,
eliminating disciplinary problems.
• "1II.wght" on account of it being a form of learning and a means of activating
problemsolving in dillicult situations, should contribute to the effectiveness of the
disciplinary process.
• "0}o."IIIIW aspects such as rentention, simplicity and perception should not be disregarded
in an effort to attain effective discipline.
RECOMMENDATIONS:
guiding both the parent and educator in more effective language techniques, for example
by actively listening to the child to enhance its ,mder.'italll1illK ofits transgression and, by
means of"I messages" to enlighten the child's utJderstDlldillK of its misbehaviour.
training teachers in acquiring cognitive authority guidance skills such as: formulating
disciplinary rules ina democratic manner thus incorporating thecreative {cognitive) inp~t
ofthe child, therefore making it co-owner and co-responsible for the rules.
refining more accurate perceptions of the child and its behaviour (misbehaviour) as a
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IfOOFSlUK I
INI.EIDING. MOTIVERING. PROBLEEMSlHLlNG. DOEL EN VERI.OOP VAN DIE
SlUOIE
1.1 INI.EIDING
llierdie studie is deel van 'n oorkoepelende projek wat op 'n beskrywend analitiese
wyse ondersoek instel na:
DIE PERSEPSIE VAN DIE BELANGRIKHEID VAN DIE VERSKILLENDE
FASETfE VAN DlSSIPLINE IN DIE OORWEGING VAN DISSIPLINeRE
OPTREDE TEENOOR KINDERS
Onder bogenoemde projek ressorteer daar vir die doeleindes van hierdie ondersoek 'n
aantal subprojekte wal lien geidentifiseerde faseue van dissipline sal ondersoek. Die
name van diebetrokke navorsers word tussen hakies aangedui
SUBPROJEK I:
Die kognitiewe faset van dissipline (Mev. B. van Rooyen)
SUBPROJEK 2:
Die belewingsfaset van dissipline (Mev. E. Strydom)
SUBPROJEK 3:
Die etiese faset van dissipline (Mev. M. van Heerden)
SUBPROJEK 4:
Die juridiese faset van dissipline (Mnr. R. Robbertse)
SUBPROJEK 5:
Die sosiale faset van dissipline (Mej. B. Solomon)
SUBPROJEK 6:
Die gesagsfaset van dissipline (Mnr. N. Harmse)
2
SUBPROJEK 7:
Die straffasetvan dissipline (Mnr. J. Vermeulen)
SUBPROJEK 8
Die geborgenheidsfaset vandissipline (Mej V. du Plessis)
SUBPROJEK 9:
Die onderhandelingsfaset van dissipline (Mev. R. Grobler)
SUBPROJEK 10:
Die verhoorfaset van dissipline (Mnr. F. duToit)
1.2 MOTIVERING
1.2.1 Dit noodsaaklikhtid van dissipline in dleopvoeding
.;
In die Opvoedkunde isdie noodsaaklikheid van dissipline dikwels omskryf in tenne van
die hulpbehoewendheid en afhanklikheid van die kind. sy potensiaal om tot 'n sedelike
wese te ontwikkel, en die behoefte wat hy aan gesag het (Gunter. 1982: 153-156). Hy
moet deur dissipline en met die hulp van die goedkeurenswaardige bedrywighede
"getrek" word. ten einde hom weg te hou van die ontoelaatbare (Van Zyl, 1973 :289).
Omdat die kind as potensiele volwassene nog nie selfdaartoe in staat is om sy innerlike
moontlikhede te verwesenlik nie, moet hy deur steungewing (dissipline) van die ouer
enonderwysergelei word tot die ontwikkeling van selfdissipline (Van Rensburg, Kilian
& Landman. 1979:31). Daarom is die doel van dissipline om die kind te help en te
steun in sy geleidelike selfverowering van selfstandigheid (Gunter. 1982: 153).
Binne die onderwysopset is dissipline juis noodsaaklik, aangesien onderwysers
daarsonder nie effektief onderrig kan gee nie (Charles 8r. Barr. 1989: 107). Die skoal
het primer die verantwoordelikheid om onder andere die kind te bring tot intellektuele
selfstandigheid en om die kind se kognitiewe te ontwikkel (Gunter. 1982:10;22).
Hiermee sum is dit belangrik om te onthou dat die kognitiewe (leerproses) nie los kan
stun van die dissiplineproses nie, omdat dissipline 'n essensiete aspek van die
leerproses is (Jackson. 1991:S). 'n Kind kan net oorgun tot kreatiewe denke wanneer
daar genoegsame orde (dissipline) rondom hom is (Dobson. 1992: I54).
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Ook vanuit 'n sekulere oogpunt word die toepassing van dissipline genoodsaak, want
indien dur nie reeds vanaf 'n vroee stadium algemene beperkinge in die karakters van
kinder' ingebou word nie, kan 005 almal uiteindelik afstuur op sosiale chaos (Dobson,
1992: 156). Hierbenewens is die media (TV, video's. rolpreme) oak nie sender skuld
nie, aangesien die onoordeelkundige aanwending van sekere programme en video's
morele standaarde rysmier. Die gevolg is dat nie net die ouer nie, maar ook die
onderwyser in baie gevalle onseker is wat vanuit 'n morele oogpunt waarlik reg of
verkeerd is. Dit is dan juis as gevolg van laasgenoemde dat dit al hoe moeiliker word
om dissipline toete pas (Dobson. 1992:I56). Die noodsaaklikheid van dissipline in die
opvoeding kan nie negeer ofontken word nie. Maar wat muk dissipline rnoontlik?
1.2.2 Ole moontlikheld vandissipline in die opvoeding
Elke mens openbaar 'n behoefte aan psigologiese sekuriteit, san 'n vrymakende hulp
wat hom toelaat om sybeste eienskappe envermoens te ontwikkel en uit te brei. Deur
dissipline toe te pas. kan daar in hierdie behoefle voorsien word en 'n bydrae gemaak
word tot die optimaJe ontwikkeling van elke mens (Charles & Barr, 1989:106). In
hierdie verband kan ditgestel word dat veral kinders 'n groot behoefte aan dissipline
het, omdat dit hulle in staat stel om positief sosiaaJ te ontwikkel en voldoende te
"
vorder in hulle onderrig (Charles & Barr, 1989: 170). Die potensiaal om te leer en
sosiaaJ positief te ontwikkel, is dus daar en omdat die mens meesal tot die kwade
geneig is (Gunter. 1982: I54). ontstaan die moontlikheid om hom deur dissipline
positief te bemvloed entevorm.
Soos wat die kind op sy pad na volwassenheid vorder, ontwikkel hyfisies, m8ar ook in
sy denke. Toenemend begin hy 'n meer kritiese ingesteldheid ten opsigte van dinge wat
om hom gebeur, openbw (Garbers, Wiid, Myburgh. van Biljon & Fourie, 1983: 16).
Oil het geen sin om hom te beveel om ietstedoen nie, aangesien dithom aggressief en
opstandig sal maak endissiplineproblerne net sal vererger (Savage. 1991: 186~ Dobson,
1992:29). In dieverband word die loepassing van dissipline moontlik gemaak deur 'n
opvoeder wat btK'ip bet vir die kritiese ingesteldheid van die volwassewordende. In
sy dissiplineringsproses behoort die opvoeder daarvoor voorsiening te maak en wei
deur sy voorbeeld en voorlewing. 'n Voorbeeld wat gekenmerk word deur
sclfdissipline en verantwoordelikheid (Glasser, 1965~ 500S aangehaal deur Savage,
1991: 195) bet 'n kragtiger uitwerking op die positiewe betnvloeding en vorming van
die kind. Daarom doen die kind graag s66s die volwassene doen. en nie 5005 hy se nie
(Van Zyl. 1973:290). Hierdie voorbeeld van die opvoedcr kan op 'nindirekte wyse 'n
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inligtinggewende rol vervul en op In stille manier konsepte un die kind verskaf wat as
gereedskap dien om hom re help verstoan wanneer hy gedissiplineer word
Tegelykertyd toon dlt aan hom (die kind) die verlangde wyse van oprrede sodat hy dit
kan (I(UI":~r (Ctarizio, Craig & Mehrens 1987:328) Geleidelik sal die kind op sy
opvoeder begin vertrou, hom vrywillig un sy gesag begin onderwerp en toelaat dat hy
gedissiplineer word (Gunter. 1982: 155), Op hierdie wyse sal die kind selfdissipline
(ItUl/~~r (Savage. 1991:7) en die feit dat dit aangeleer word. open weer die
moontlikheid van dissipline in die opvoeding
Die noodsaaklikheid en moontlikheid van dissipline in die opvoeding spreek dus
vanself Uit die bespreking wit dit voorkom asofdie toepassing van dissipline 'n baie
ingewikkelde taak is waarsonder inagneming van aspekte 500S MJ.,rrip (verstaan),
denk«, en die I~frpft).fe.'i tot 'n oneffektiewe dissiplineringsproses kan lei.
Laasgenoemde stelling gee aanleiding tot die volgende probleemstelling.
I J PROBLEEMSTELl.lNG
Die effek of uitwerking wat dissipline her ofbehoort te he. isafleibaar uit die Latynse
woord vir dissipline naamlik disco. wat "om te leer" beteken (Gunter. 1982:150).
Hieruit blyk dit dat leer deer van dissipline behoort te wees. Laasgenoemde stelling
word onder andere ondersteun deur die teoriee oor gedragsmodifikasie en Glasser se
teorie oor kognitiewe gedragsmodifikasie (Savage, 1991: 194). Omdat gedrag (dus
ook wangedrag) aangeleer word. bestaan die moontlikheid om gedrag te verander deur
die beginsels van leer toe te pas (De Wet. Monteith &. VanderWesthuizen. 1.981: 181).
In die verband kan daar ook nog bygevoeg word dat indien die kind dit wat die
opvoeder hom wil leer, as sinvol en toepaslik (relevant) ervaar en by in die proses
genoegsaam deur die opvoeder gemotiveer word, dissiplineprobleme selde voorkom
(Ellis, 1989: 16-18,20).
'n Belangrike vraag wat op hierdie stadium na vore kom, is: "Wiirom kom daar dan
dissiplineringsprobleme voor?" As 'n antwoord hierop kan daar na moontlike oorsake,
wat vera! binne die konteks van hierdie studie strek. verwys word. Die literatuur bet
insigte meegebring Wit daarop dui dat die kind wat dissiplinere probleme oplewer,
dikwels me vanbeter RtM'eel bet nie, nieIlfWttl he! dat by oonree nie. nos nie ~/ttr
her om sy behoefles op 'n produktiewe en verantwoordelike wyse tevervul nie en dal
hy dan in 'n paging om dit re vervul, oonree (Savage, 1991: 189-198).
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Ow is ook opgemerk dat dissiplineringsprobleme dikwels veroorsaak word deur die
ineenstorting van die opvoeder - kind - kommunikasie (teweeg gebring deur kwetsende
sarkastiese 1(J(IIK~hnllk); deur die onvermoe van die kind om die verband tussen sy
wangedrag en die gevolge daarvan te Wr.f/cICUI, en omdat dieonderwyser nie wr.~/(UIII
hoe om op insidente van wangedrag re reageer nie (Charles&. Barr, 1989: 169-172).
Somtyds gebeur dil log dat, alhoewel die opvoeder insidente van wangedrag wei
planmatig hanteer. dissiplineproblerne nogtans voorkom. Moonllike oorsaaklike
faktore, wat binne die konteks van hierdie studie val, is uit die literatuur geidentifiseer.
Our is gevind dat heelwat kinders verskuilde doelwitte agter hulle wangedrag het
waarvan hulle dikwels onb«..t'II." is en dal die opvoeder wal hierdie doelwitte nie
verstaan nie, dikwels verkeerd reageer insy pogings om die kind te dissiplineer. Op 56
'n wyse word die wengedrag dan onbewustelik net versterk en vererger (Savage,
1991:187-188; Dobson. 1992:113),
Oit het ook aandie lig gekom dat indien die opvoeder in sy bemoeienis (dissiplinering)
van die kind te outokraties te werk gun en nie die kind toelaat om op 'n kreatiewe
wyse deel te he aan die uitdtnk en he.'illlit1lemillK van relevante reels wat sy gedrag
gaan beheer nie, die kind dikwels in opstand kom teen die gesag en reels wat oar hom
gestel is (Gunter, 1982:165; Jackson. 1991:29-30).
'1
In die literatuur is daar ook aanduidings dat indien gesagsleiding gekenmerk word aan
'n strakke onbuigbaarheid (Engelbrecht. Kok & Van Biljon. 1982:203), die kognitiewe
ontwikkelingsvlak (denkontwikkelingsvlak) van die kind nie in ag geneem word nie en
die kind nie die geleentheid tot suksesbelewing gegee word nie by dikwels rebels raak
en in die proses gedemotiveer word (Wall, 1977:72). 'n Lae vlak van motivering lei
menigmaal tot dissiplincringsprobleme (Ellis. 1989: 17).
Die "verkeerde" persepsie van 'n opvoeder kan ondanks al sy pogings om orde te
handhaaf juis dissiplineproblerne tot gevolg he. lndien die opvoeder die persepsie
huldig dat die kind onverantwoordelik isennie in staat om selfdissipline aan te leer nie,
sal die kind dienooreenkornstig optree. Kinders gedra hulle in ooreensternming met die
verwagtings wathul opvoeders jeens hulle koester (Lescault, 1988:45).
Vii die voorafgunde wil dit nou voorkom asof aspekte 500S d':IIkt. ''f:r.'IIC1Cl1I. leer,
toalen ook ~r.ftp.fte.'t 'n voorspelbare invloed op die gehele geraamde sukses van die
dissiplineringsproses kan hel Oit bevraagteken ook die bewusheid van die opvoeder
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jeens die genoemde aspekte tydens die toepassing van dissipline. In hoofstuk 2
(vergelyk paragraaf 2.2.1) word daar aan die hand van enkele deflnisies aangetoon dat
J~"ke. verstaan, leer, toa! en pt!r.~psies deel van die kognitiewe proses vorm. Dit kan
dus gestel worddat opvoeders tydens dissiplinering nalaat am
• begrip te toon vir dil wat die kind onbewustelik deur sy wangedrag aan hom (die
opvoeder) wil bekend maak;
• ag te gee op behoorlike faalgr:hnlik wanneer hy die kind dissiplineer en dit
deurdrenk is van sarkasme en kwetsende woorde;
• diedellke van die kind na waarde te skat;
• die kinddiegeleentheid re gun om uit sy 'foute" (oortredings) te leer;
• te besefdat hy moonllik 'n "verkeerde" persepsie vandiekind kan he.
Die probleem wat dus in hierdie studie aangespreek word. isofdie kognuiewe werklik
sO belangrik tydens die dissiplinering van die kind is en indien wei. watter van die
kognitiewe aspekte as die belangrikste geag moet word wanneer daar gedissiplineer
word.
In die lig vanbogenoemde, blykdie volgende doelwitte relevant te wees.
1.4 DOELSTELLING
1.4.1 Dieoorkoepdende projekdoelwit
Die oogmerk van die oorkoepelende projekdoelwit is om aan die hand van teoretiese
en ernpiriese navorsing vas te stel hoe belangrik die verskillende faset~e van dissipline
in dieoorweging van dissiplinere optrede teenoor kindersis (Vergelyk paragraaf 1.1).
1.4.2 Dieskripsifdoelwit
Die doel met hierdie skripsie is om aan die hand van teoretiese en ernpiriese navorsing
die belangrikheid van kognisie as 'n faset van dissipline, san teloon deur:
o tn omskrywing van die kogniticwe fasct van dissipline daar testel.
o vas te stel un watter aspekte daar spesifiek aandag gegee moet word wanneer daar
op 'n "kognitiewe wysc" gedissiplineer word;
o san te toon op watter wyse hierdie aspekte 'n bydrae kan lewer by die suksesvolle
handhawing van dissipline.
71.5 VERLOOP VAN DIE STUDIE
Die inhoudelike van die studie is was volg saamgestel:
UOOFSTUK I: Inleiding. motivering, probleemstelling, doel en verloop van die
studie
UOOFSTUK 2: Inleiding. enkele definisies van kognisie, un die hand waarvan die
deelaspekte van kognisie geidentifiseer word. opgevolg deur 'n
uitgebreide Iiteratuurstudie aangaande hierdie aspekte wat die
onderbou van die kognitiewe faset van dissipline vorm. Definiering
van die kognitiewe faset van dissipJine.
HOOFSTUK 3: Die navorsingsontwerp en uitvoering van die ondersoek (ernpiriese
studie), met heenwysing na aspekte soos die instrument. steekproef
en statistiese tegnieke,
HOOFSTUK 4: Die analise. ordening enverwerking van empiries ingesamelde data.
HOOFSTUK 5: 'n Kernagtige oorsig van die studie en bevindinge. opgevolg deur
riglyne en wenke aan ouers en onderwysers ten opsigte van die
kognitiewe faset van dissipline.
1.6 SLOT
In hoofstuk 2 sal daar aan die hand van 'n literatuurstudie dieper ingegaan word op die
aspekte wat deur 'n pur definisies as kognitiewe aspekte onderskryfword. Daar word
veral k1ern gele op die moontlike bydraes wat hierdie kognitiewe aspekte tot die
efTektiewe toepassing van dissipline kanlewer.
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HOOFSTUK2
DIE KOGNITIEWE FASET VAN DISSIPlINE
2. I INLEIDING
Hoofstuk I het 'naantal kognitiewe aspekte onder die aandag gebring wat klaarblyklik
verreken behoort te word wanneer daar oardissipline besin word. In hierdie hoofstuk
word die en ander aspekte in meer diepteondersoek ten einde hulle werklike relevansie
vir dissipline aan te toon
Alvorens daar tot 'n verfyning van genoemde aspekte oorgegaan word, is dit eers
nodig om klaarheid oardie begrip "kognisie" te kry.
2.2 BEGRIPSVERIIELDERING
Vervolgens 'n paar definisies oor die begrip kognisie.
2.2.1 Kognisie
Kognisie kan gedefinieer word as die interverwantskap tussen prosesse soos aandag,
persepsie, denk« en die J(ehelle (Schneider, 1976:64>, en hetdus vera! te make met die
intellektuele (verstandelike) prosesse soos Wed, persepsie, herkenning, denke,
evaluering en redenering (Gage & Berliner, 1988:43).
In alledaagse terme kan kognisie dus omskryfword as redenering, probleemoplossing,
denke en leer (Sutcliff, 1988; soos aangehaaJ deur Geyser, 1992: 170), en is dit altyd 'n
resuhaat van die mens segedagtes, idees. oortuigings en persepsies (Critelli, 1987:49).
Desnieteenstaarde isdit belangrik om ingedagte te hou dat kognisie deur aspekte soos
die lcortterm)71Rthellt, IW'1(termynKehellt, besluitneming en undag geaffekteer word
(Schneiderman. 1987; 500S aangehaal deur Geyser, 1992: 170).
Na aanleiding van die begripsverheldering kan daar nou oorgegaan word tot die
identifisering van die volgende deelaspekte van kognisie, te were J(eMllt, delllce,
persepsie, begnp, en leer. Hierdie deelaspekte en enkele ander word vervolgens in
paragraaf2.3 van hierdie hoofstuk bespreek met die uitsluitlike doel om die bydrae Wit
hulle tot die tocpassing van effektiewe dissipline kan lewer, iebeklerntoon.
923 DEELASPEKTE VAN KOGNISIE
Hier volg nou 'n orientasie van die getdemifiseerde deelaspekte van kognisie (vergelyk
paragraaf2.2) asook enkele bykomende kognitiewe aspekte in 'n poging om telkens 'n
kort omskrywing van elke aspek te gee. Oit word gevolg deur die implikasies daarvan
vir beide die kind endie opvoeder tydensdie toepassing vandissipline.
Our word oak voorlopig aanduidings gegee van hoe' elke aspek 'n bydrae kan lewer
lot die suksesvolle verloop van die dissiplineringsproses.
2.3.1 Denke
In die literatuur word denk« dikwels omskryf 11S 'n beplande handeling wat daarop
gerig is om te organiseer en uiteindelik samevatting of beJ(Tip te bewerkstellig (De
WeI, ~I. 1981 :319). Aangesien denke ook ilJsig in verbande impliseer, beteken dil
dal denke op 'n abstrakte wyse 'n probleem kan vooruit loopen daarmee saam dan ook
oplossingsmetodes rakende die probleem kan aktiveer (Nel, Sonnekus & Garbers,
1965:248-266). Denke kan ook beskou word as 'n wysc waarop die leerder 'n ervaring
en opgedoende kennis verwerk en gebruik (De Bono. 1976; soos aangehaal deur De
Wet,~. 1981:318).
Oil is dan juis hierdie potensiele vermoe tot probleemoplossing en begripvorming,
waanoe die denke In mens in staat stel wal van groot waarde kan wces in moeilike
situasies om moontlike oplossings vir dissiplincproblemc te bied. Omdat denke dus
begrip en verbandsiening bewerkstellig, kan dit wanneer toegepas in die
dissiplineringsproses, die kind help om dieverband tussen sy wangedrag en die gevolge
daarvan in te sien en te verstaan. Wanneer die kind dan hierdie verband verstaan, kan
toekomstige dissiplineprobleme moontlik verminder word (Savage. 1991: 156-157);
Nel,~. 1965:266).
Aangesien denke ook 'n wyse is waarop die leerder ervaring en opgedoende kennis
verwerk om dil weer inandersituasies toe te pas (De Bono. 1976; soos aangehaaJ deur
De Wet. cui, 1981:318). kan denke. indien dil in die dissiplincproses gernkorporeer
sou word. die kind help om die probleernsituasie wat tot die dissiplineprobleme
aanJeiding gegee het. teverwerk. Aan diehand van hierdie vcrwerkingsproses (dcnke)
kan die kind dus die kennis Wit hy uit die ervaring opgedoen het. lot sy voordeel
·1
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gebruik om dil later weer in ander sinnsies toe te pas en sodoende moondike
toekornstige dissiplineprobleme die hoof'te bied
Die feit dat kinders wei IltuJillk oor hulle gedrag, oor dil wal die volwassenes wil he
hulle moet doen (of nie moet doen nie), behoort 'n aanduiding te wees van die
belangrike bydrae wat denke by die toepessing van dissipline kan lewer, omdat dit juis
hierdie gedagtes (denke) is wat 'n invloed op toekomstige gedrag van die kind kan
uitoefen - "Thoughts are always influencing acdons. and actions arealways influencing
thoughts" (Bandura. 1986; soos aangehaal deur Gage &. Berliner. 1988:27 I).
Wanneer die kind dus so ver gebring kan word om dieper IIa te dillk oor die
konsekwensies van sy (wanjgedrag, behoort die waarskynlikheid verhoog te word dat
hy vervolgens 'n beter 'IIKdiKle waardeoordeel oor sy wangedrag kan maak, sodat hy
in die toekoms nie weer dieselfde oortreding sal begaan nie (Jones & Jones. 1986~ soos
aangchaal deur Savage. 1991-62~ Meichenbaum. 1977:210).
Indien die opvoeder met die hulp van die dissiplineringsproses 'n kind kan uitdaag om
na te di"k oor sy lewensdoelwitte en -voornemens en of sy (wamgedrag hierdie
doelwitte en voornemens sal bevorder, al dan nie (Savage 1991:8;62). behoort "denke"
ophierdie wyse oplossingsmetodes vir die (dissiplinc) probleem te kan aktiveer (Nel, ~
a1. 1965:263).
In beginsel bestaan denke ook nog uit die verinnerliking van eksterne waameernbare
handelinge.(De Wei. U. 1981 :94). Hierdie verinnerliking beteken dat 'n persoon
dinge wat hy waargeneem het, in sy onderbewussyn here. Laasgenoemde stelling kan
verreikende gevolge vir diedissiplincproses inhou. Oil behoort diekind dus in staat te
stel om sy verkeerde handclinge te verinnerlik (in sy ondcrbcwussyn te here) sodat by
dit nie sal vergeet nie en die kanse vir 'n herhaling van soortgelyke insidente van
wangedrag sodanig verhinder kan word.
Indien "denke" dus in die dissiplineproses gdnkorporeer kan word. behoon dit op die
genoemde wyses 'n belangrike bydrae te kan lewer 101 die doel van efTektiewe




lCltll is 'n komplekse simbolesisteem bestaande uit klanke en letters wat konsepte,
ervarings en objekte voorstel (Morris, 1976231). Omdat will gebruik word om
gedagtes en idees oor te dra, asook om denke te beYQrder, is dit 'n belangrike
illJlnlmelll om mi~wrst(ulde Ie verminder veral deur duidelike verstaanbare taalgebruik
(Morris, 1976:216).
Aangesien die kind se taalbesit grootliks bepaal wat hy gun maar en beleef sal sy
beskikbare begrippesisteem hoofsaaklik bepaal wat tot. hom sal deurdring
(dissiplincr~ls?) aI dan nie. Oit waarvoor die kind dan nie begrip het nie, gaan dan
meestal by hom verby (Engelbrecht, CUI. 1982: 139). Die implikasies hicrvan vir die
dissiplineringsproses kom daarop nccr dat die dissiplineretls taaJkundig sodanig moet
wees dat dit by die kognitiewe ontwikkelingsvlak van die kind sal aansluit. Op hierdie
wyse sal taal dus begrip by die kind kan bevorder, wat uiteindelik sy houding en
gedrag positief in Iyn met dit wat die dissiplinereels vra, betnvloed (Breckenridge &
Vincent, 1965:313).
Deur middel van taaJ kan die kind dus dit wat hy ervaar en beleef in woorde omskryf.
Die etiketteringsproses gaan gepaard met verhoogde aandag ten opsigte van die
gebeure wat gevolglik daartoe bydra dat die kind die ervaring laager in sy geheue kan
hou (Kagan. 1971:91). Taal behoort dus belangrik te wees tydens die toepassing van
dissipline, veral wanneer daar van die kind verwag word dat indien hy "oortree", hy
dadelik sy (wan)gedrag in tcrme van die voorafbepaalde reels wat gedrag beheer, moet
beskryf (vcrwoord). Op hierdie wyse kan die kind deur taaJ gehelp word om sy
wangedrag te onthou en word dit vir hom moontlik om homself in die toekoms
daarvan te weerhou om dieselfde misstap tebegun.
'n Vcrdcre aspek wat die onmisbaarheid van taaJ by die toepassing van dissipline
behoon te weerspi~ is die feit dat taal'n mens tot uilie.ft Jenke, hoo sedelike
oordeel en 'n normbesefin staat stel (Engelbrecht, U. 1982:138). Wannccr die kind
dus met die hulp van taaJ by 'n punt gebring word waar by sy eie (wan)gedrag krities
kan beoordeel in terme van geldige dissiplincreels, kan by 'n normbesef begin
ontwikkcJ. Gevolglik behoon die kind toenemcnd sy (wan)gedrag vir eie rekening te
ncem sodat by spronSSgewyJ kan vorder opdie pad na selfdissipline.
0:
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Die verbaJe respons, met ander woorde taalgebruik. blyk dan ook die mees algemene
metode te wees wat die opvoeder gebruik tydens die dissiplinering van 'n kind (Savage,
1991:201). Dikwels is dit juis hierdie verbale respons wat unJeiding gee tot die
ineenstorting van die opvoeder-kind kommll1riktuie en danword dit ook as een van die
primere oorsake van dissiplineprobleme beskou (vergelyk paragruf 1.3). Dit blyk dus
dat toat reeds by dissiplinering betrokke isofwel deer durvan uitmaak. Taal behoort
dus, wanneer dit tydens die toepassing van dissipline aangewend word, 'n positiewe
bydrae te kan lewer. Met behulp van die rede en uitdrukking in taal kan die opvoeder
die kind help om sy gevoelens te orden, sodat die' oorspoeldheid, onsekerbeid en
l>eflf'CIn-illK (die oorsprong van talle dissiplineprobleme) wat moonllik mag bestaan,
kan verdwyn en die kind uiteindelik meer saaldik en behetr.~kan optree (Engelbrecht,
tl..A1. 1982: 138). Daannee saam behoort die taalgebruik van die opvoeder met 'n hoe
mate van duidelikheid (\rer.vlaallhaarheiJ) en beslistheid gepaard te gun (Charles &
Barr, 1989: 16) en vergesel te word deur liggaamstaal wat bydie teregwysing aansluit
(Jackson. 1991 :45). Sodoende kan die kind gehelp word om die boodskap wat die
opvoeder wil oordra (om orde te handhaaf) korrek te verstaan.
Dit is dus interessant om daarop te let dat swale taalgebruik die boodskap wat 'n goed
gevormde idee wil tuisbring, kan verongeluk (Kagan. 1971: 109). By implikasie
beteken hierdie stelling dat die opvoeder in die praktyk beslis aandag sal meet gee aan
sy taalgebruik, aangesien taal wat die kind nie verstaan nie of wat skendend is
(vergelyk hoofstuk I paragraaf 1.2.3) die goeie idee of bedoeling wat die opvoeder ·1
deur die toepassing van dissipline wil tuisbring. kan verongeluk.
Die gekombineerde etTek wat die enkele genoemde funksies van "taal" op die
toepassing van dissipline behoort te he. mag nie misgekyk word nie.
2.3.3 Penepsie
Persepste kan omskryf word as die sintuiglike waameming van inJigting wat deur 'n
individu, volgens sy unieke ervaringsraamwerk. georganiseer en gemterpreteer word
(Vrey. 1979: 19). Gebeurtenisse en ervarings word dus kowrilie!Ktprnfe.ueer en
geilrterpreteer nidat dit deur die sintuie wwgeneem is. Die uiteindelike resultaat
hiervan is dat In spesifieke respons in die vorm van gedrag. besluitneming asook
emosies (Baron & Greenberg. 1990:116), teweeggebring word.
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Bogenoemde omskrywing van Baron en Greenberg (1990) bevestig dus die oorbe-
kende feit dat persepsies 'n invloed op XecJI'ClK uitoefen (Schneider, 1976:40S~ Purkey
& Novak, 1984:23). Indien die kind dan onvolledige waarnemings maak, kan dit
deursyfer tot bydie vonning van die persepsie aangaande dit wat hy waargeneem het.
Die gevolg hiervan is dat die kind gedrag sal openbaar wat nie in ooreenstemming is
met die aanvanklike verwagtings en doelstellings wat die opvoeder mel die oordrag
van die inhoud gehad het me (Barnard, 1972: 100). Oit is dus moontlik dat
dissiplineprobleme veroorsaak kan word juis wanneer die kind nie mel aandag geluister
het (sintuiglike waarneming) no die reels wat normaa1weg gedrag beheer nie en as
gevolg daarvan die reels verkeerd gemterpreteer het. Daarom maak die kind dan
"slegte" keuses wal volgens Glasser ( 1965; soos aangehaal deur Savage, 1991: 194) die
oorsaak van wangedrag is.
Wanneer die kind geleer word om waargenome feite (dissiplinereels) geestelik te
"rangskik" en toepaslike relevante gegewens (vorige ervarings len opsigte van
dissipline) met die geheoe op te diep, kan die regte imerpretasie aan die inkomende
feile (dissiplinereels) gegee word (Barnard, 1972: 101). Vervolgens behoort die
korrekte interpreusie (persepsie) van dissiplinereels mee te bring dat die kind hom op
die verlangde wyse xedra sodat dissiplineprobleme voorkom kan word. Die teendeel
is egter ook moontlik. Persepsies kan 'n groot struikelblok wees by 'n kind wat
voortdurend dissiplineprobleme oplewer. Oit gebeur wanneer die kind as gevolg van -:
onvolledige waarnernings aile gebeure en ervaringe telkens op dieselfde (verkeerde)
wyse interpreteer, Gevolglik maak hierdie neiging (persepsie) dit vir die kind
onmoontlik om tydens dissiplinering sy wangedrag in die ware lig te sien (Kagan,
1971: 103). Die kind moet dus leer om 'n aktiewe bydrae te lewer sodat akkumte
persepsies daardeur tot stand kan kom wat weer verlangde wyses van optrede teweeg
sal bring (Baron & Greenberg. 1990: 116).
Volgens Barnard (1972:102) bestaan dw 'n noue verwantskap tussen 'n persoon se
hollcJillR en die persepsies wat by huldig. Tydens dissiplinering isdit dus belangrik dat
die kind se houding teenoor die opvoeder (en omgekeerd) asook teenoor sy maats
kemgesond meet wees indien hy akkurate waamernings wil maak ten opsigte van die
inhoud (dissiplinereels) wat die opvoeder aan hom wil oordra. Sodoende behoon die
verlangde (korrekte) persepsies tot stand te kom wat dunce kan lei dat die kind
bereid sal wees om hom vrywillig un dieopvoeder se gesag te onderwerp (Barnard,
1972: 102;Gage & Berliner, 1988:277).
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Die feit dat persepsies UtUl1(~/~~r word (Purkey &. Schmidt. 1987~ 500S aangehaal deur
Van der Merwe, 198939) dui op potensiele toepassingsmoontlikhede daarvan in die
dissiplineproses, Indien 'n opvoeder deur intensionele, konsekwente bemoeienis
(dissipline) aan die kind toon dat hy ~r1LfIIK is oor dissipline en die nakom van
dissiplinereels (Savage, 1991:27~ Critelli, 1987:320) kan hy die kind se persepsie
dienooreenkomstig bemvloed sodat hy hom uiteindelik in ooreenstemming met sy
persepsie sa! gedra Die opvoeder moet egter daarteen waak om 'n situasie sO te
manipuleer dat dil die kind se persepsie omtrent homself nadelig sal bemvloed en as
gevolg durvan hom sal weerhou om selfdissiplirie un te leer (Savage, 1991:194).
Hierdie ingryping kan die kind interpreteer as 'n wantroue in sy vermoens om
verantwoordelik te wees of om beheer oor sy goorag uit te oefen. Aangesien die kind
ooreenkomstig die verwagtings van sy opvoeder optree (Lescault, 1988:45) behoort
hierdie wanpersepsic wal die kind dan van homself vorm, wangedrag tot gevolg te he.
Dissiplineprobleme word dus net vererger,
Indien 'n opvoeder 'n kind te streng dissiplineer (die tugmaatreel en oortreding pas nie
by mekaar aan nie) (Jackson, 1991:73) of 'ngedurige afkeur teenoor die kind betoon.
kan die kind se waamerning (persepsie) verskuifvan dit wat die opvoeder aan hom wil
oordra na die onderwerp van sy persoonlike verhouding met die opvoedet. Die
'.
persepsie wat dus by die kind tot stand kom, is dan subjektief gekleurd. Hy sien
homself dan 500S hy dink die opvoeder hom deur sy gedurige aJkeur sien en die
persepsie wat syopvoeder van hom (die kind) het, word dandie persepsie wat hy van
. homself het (Barnard, 1972: 103). Die gedrag wat die kind uiteindelik gaan cpenbaar,
behoort dan inooreenstemrning te wees mel die pcrscpsies van sy opvoeder (Barnard.
1972: 103). Deur duidelik omlynde waardes en norme, sinvolle dissiplinereels en
toepaslike tugmaatreels behoort die opvoeder die kind te help verstaan wat van hom
verwag word sodat hy kan weet waaraan hy sy gedrag moct meet. Op hierdie wyse
kan die opvoeder 'n verandering in die kind se"verkeerde" selfpersepsie teweeg bring
wat moontlik oak 'n positicwe uitwcrking op sy gedrag tot gevolg sal he (Booysen,
1987:30,3 I).
Die opvoedermag nooit dink dat aile kinders presics dicselfde persepsie (~m,,'R
ell illlerpret4fit) vonn van dit (dissiplinereels) wat hy aan hulle wil oordra Die, at was
sy aanbieding (dissiplineringsproses) in elke geval identies. Verskille in
tnwI1'S:.fO/(ttrp'mrJ bring mec dat kinders verskillende persepsies omtrent die
88Dgebode inhoud kan vorm. Hicrdie verskil in pcrseptuele vermoe kan dus ruim
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geleentheid bied vir mi!twr.Wtultie (wangedrag) am voor te kom wat uiteindelik
probleme met die roepassing van dissipline net sal vererger (Barnard, 1972: 107). Die
opvoeder moet hierop bedag wees en behoon eerder insidente van wangedrag te
persipieer as geleenthede om die kind te help om in die rigting van die belangrikste
kenmerk van 'n suksesvolle lewe, naamlik die van selfdissipline. te beweeg (Savage.
1991: 125~ Schneider, 1976:60), Hierdie ingesteldheid ~rJt:pJie) van die opvoeder
behoort dan daartoe by tedra dat dissiplineprobleme tot 'n minimum beperk kan word.
Indien die opvoeder dus die kind se wangedrag wil verander, kan dit wat in die
voorafgaande paragrawe na vore gekom het, aanduidend wees van die moontlike
waarde van "persepsie" tydens die toepassing van dissipline.
2.3.4 Leer
In die algemene omgangstaal word leer dikwels gelyk gestel aan bloot die
memorisering of uit die hoof leer van In aantal feite. Aangesien memorisering slegs In
deelaspek van leer vorm, is dit nie voldoende om vir die doeleindes van hierdie studie
by bogenoemde definisie vir leer te volstaan nie. Volledigheidshalwe moo daar in
hierdie opsig op die volgende definisie gelet word:
"Leer is In proses of handeling met relatief duursame. permanente resultate waardeur
nuwe geJragS1noontlikhede van die persoon ontstaan 6f reeds aanwesige gedraKSWYse~
verander word (De Wet,~. 1981:1; Gage & Berliner, 1988: 271; Darley,
Glucksberg, Kamin & Kinchla, 1984: 155).
'n Logiese vraag wat ons onsself op hierdie stadium kan afvra. isof ons dan - in die lig
van bogenoemde definisie - leer as In belangrike faktor tydens die dissiplinering van
kinders kan beskou. Om hierdie vraag sinvol te beantwoord, vevolgens In paar
gedagtes:
Leer behoort In belangrike bydrac tot die toepassing van dissipline te kan lewer, want
• menige dissiplineprobleem is terug herleibaar tot die feit datdie kind nag nie Keleer
het am sybehoeftes opIn aanvaarbare en produkticwe wyse te vervu1 nie 6f nog Die
geleer het hoe om wrmlfwoordelik op te tree nie. Die resultaat isdat die kind hom
dan wangedra, juis wanncer hy In poging aanwend om hierdie behocftes te verwl
(Savage, 1991: 195), Indien daar op die kind se behoeftes gereageer kan word deur
hom byvoorbeeld betrokke te maak by die antwerp van dissiplinereds. kan by
daardeur In sin vir eienaarskap ontwikkel vir dit WIt in die skoolgebeur (verkeerd
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loop) en sodoende kan hy geleer word om verantwoordelik te wees. Wanneer die
kind dan bereid is om verantwoordelikheid vir sy (wanlgedrag aan te leer. kan die
proses van wrculdtrmJ( ''CUI ol,..,tl!omt J(eJruK uiteindelik begin (Savage.
1991: 195·199, Jackson. 199129)
• dit wat die kind leer. kan hy in sy de,,!e en sy toa! gebruik; kan hy in nuwe \_ .J
situasies oordra en kan hy probleme daarmee oplos (De Wet. U. 1981:3 18;
Barnard. 1972: 12()'121).
Toegepasop dissipline kan dit betekendat die oogmerk van teregwysing dan ahyd
daarop afgestem behoort te wees dat die kind eerder daardeur Kelttr as verneder of
"gepynig" sal word (Jackson. 1991:73), Hierdie ingesteldheid (dat leer sal
plaasvind) behoort dit dan vir die kind moontlik te maak om anders op te tree as
voorheen, omdat hy nou byvoorbeeld aan die hand van dissiplinereels geleer het
wat die verlangde wyse van optrede is.
Tegelykertyd behoort die dissiplinereels wat hy geleer het hom te help om nuwe
probleme (wangedrag) wat weer kanopduik, selfop te los,
• dit vereis 'nJ(edi.tfiplifleerde respons van die kind om selfs die basiese vaardighede
van lees. skryfen reken (optel) te kan leer,
Daarom is dit te begrype dat dissipline as 'n essensiele aspek by die leerproses
beskou word (Jackson. 1991 :5). Hierdie twee prosesseblyk dusinterafbanklik van
mekaar te wees en kan dan in hierdie verband 'n belangrike bydrae lewer. Dit kan
·1die kind leerom vir lang ure stit te sit. instruksies uit te voer, take te voltooi en
kognitiewe vermoens in te span. Wanneer die kind diedoel van huiswerk (naamlik:
om hom te help om setfdissipline aan te leer) as sodanig beskou, behoort dit 'n
positiewe effek op die kind se gedrag te he wat insidente van wangedrag tot 'n
minimum sal beperk (Dobson. 1992:194).
• dit is onder andere deur die leerproses dat selfdissipline aangeleer kan 'word'
(Savage. 1991:7; Gage & Berliner. 1988:278). Wanneer die opvoeder konsekwent
is by die tugtiging van wangedrag, maar belangriker, ook helo"illg en aangename
gebeure laat volg wanneer die kind hom wei op die verlangde wyse gedra, behoort
die kind op hierdie wyse te leer dat by aangename of on&angename insidente kan
ervaar na aanleiding van die keuses wat hy ten opsigte van sy gedrag gemaak het
(Savage. 1991: 197; Dobson. 1992:91).
• dit is ook 'n bekende feit dat die kind in sy aanvanklike identifikasieproses met die
opvoeder grotendeeh die houdings en gedrag van die opvoeder jeens sekere sake
aanleer(Pretorius. 1988:24). Dwom isdit juis so belangrik dat die opvoeder in sy
voorlewing aan die kind ook .~If 'n toonbeeld van verantwoordelikheid en
selfdissipline sal wees, ernstig oor dissiplineretls indien hy die kind wil help om
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uiteindelik selfdissipline aan te leer (Savage. 1991: 143; Jackson. 1991:47~ Critelli,
1987:320).
• of 'n opvoeder 'n natuurlike Icier is of nie, daar bestaan sekere I~K"ide wat wei
aangeleer kan word len einde die kwalileit van die dissipline en beheer wat van hom
af uitgaan, te verbeter (Jackson. 1991:8). Om doeltreffend te kan dissiplineer,
behoort binne die bereik van elke opvoeder re wees, indien hy dit as sy dure plig
beskou enook self bereid is om te leer om hierdie tegnieke te bemeester.
Die moontlikheid dat "leer" sekere voordele vir die dissiplineringsproses kan inhou,
behoort dus nie agterwee gelaat te word wanneer die opvoeder dissiplinere optrede
teenoor die kind oorweeg nie.
2.3.5 Rtttnsie (geheue)
"Die geheue van die mens is 'n kognitiewe (ofverstands-) funksie wat hy gebruik om
inligting wat hy geleer het as 'n SOOrl neerslag oor 'n bepaslde tydperk te behou, te
berg en dan weer te gee en te gebruik" (De Wet, U. 1981 :244). Kortliks kan daar
dus na retensie verwys word as die mate waarin leerstof wat voorheen geleer is,
bewaar gebly het. Hierbenewens bestaan die geheue ook nog uit twee onderskeie
geheueprosesse, naamlik die korllermYIIKehelle en die IClIIglermyllKehe"e wat deur hul
optimum funksionering 'n bydrae tot die efTektiwiteit van die geheue kan lewer
(Geyser, 1992: 170.171).
Vit'die literatuur het dit san die lig gekomdat leer en die geheue sO nou verweef is met
mekaar dat dit onomwonde gestel kan word dat niks geleer is. as dit nie onthou kan
word nie, en niks onthou kan word as dit nie eers geleer is nie (De Wet, d-Al.
1981:243-245). Dit is van kardinaJe belang dat die opvoeder hom van hierdie noue
verbintenis tussen die geheue en leer sal vergewis indien by die geheue doeltreffend in
sy dissiplineringsproses wil inkorporeer. Gevolglik behoort baie van die aannames wat
daar oor "leer" en die dissiplineringsproses in paragraaf 2.3.4 gemaak is met die
aannames oar die geheue en dissipline te oorvleuel. Opvoeding van die kind word ook
deur die geheue moontlik gemaak, omdat dit die kind in staat stel om kennis,
vwdighede en hoodings wat hy aangeleerhet, te onthou.
Met die hulp van die geheue kan die kind gchclp word am die aangeleerde
dissiplinercels wat sy gedrag moet beheer, te onthou sodat dit as gereedskap kan dien
waarmee by soongelyke probleme in die toekoms kan oplos. AJ die kind dan wei die
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dissiplinereels geteer het, kan daar van hom verwag word om voortaan anJers op te
tree, omdat leer nuwe gedragsmoonthkhede moontlik maak (vergelyk ook paragraaf
2.34; Darley. euJ. 1984: 155). Daarom behoort die opvoeder die kind aan te moedig
en toe te lUI om 'n aktiewe aandeel in die dissiplineringsproses te he (Garbers. tl..Al,
1983:75). Dwdeur ontstaan die moontlikheid dat die kind self. deur die
gebruikrnaking van sy K~htlle toegerus word om sy gedrag te kan bebeer en te beplan
(Clarizio, eul. 1987:329).
Die geheue behoon verreken te word inernge dissiplineringsproses, aangesien die kind
sender die Ktht,,~ nie 101 volwassenheid gebring kan word nie (De Wet. tlJ).
1981 :243). Dit is ook 'n welbekende feit dal selfdissipline en verantwoordelikheid as
wesenskenmerke van volwassenheid beskou word. Aangesien selfdissipline dan ook 'n
langlermyndoelwil van dissipline is (Gunter, 1982: 17) behoort die geheue (weens d'ie
spesifieke aard daarvan) die kind te lei 101 die verowering van selfdissipline. Hoe meer
die kind dus kan OIltho" van dit (byvoorbeeld dissiplinereels) wat aan hom geleer is,
des te "beter" volwassene (met 'n hoe male van selfdissipline) behoort hy uiteindelik te
wees en hoe beter was die opvoeding (6f dissipline) dus (De Wei. euI. 1981 :243).
As 'n opvoederwee. hoe die geheue vandie kind saamgestel is en hoe dit funksioneer
(vergelyk in hierdie verband De Wet. U. 1981 :246-274; Gage & Berliner,
1988:280-295;310), behoort hy in te sien dat hy dit ter verbetering van sy
.dissiplineproses kan aanwend. Hy kan dit doen deur a1tyd kOlL'itlcwelll te wees in sy
optrede teenoor wangedrag (herhaling bevorder die onthouproses) enaan die hand van
sinvolle relevante reels un die kind te verJ"iJelik waarom sygedrag onaanvaarbaar is
(versteanbare stofword makJiker geleer en beter onthou). Op hierdie wyse kan daar 'n
baie hoer mate van retensie van dissiplineretls by die kind bewerkstellig word wat die
voorkoms van soortgelyke insidente van wangedrag in die toekoms behoort te beperk
(Savage, 1991 :30; Van Zyl. 1973:290; Barnard. 1972: 132).
'n Opvoeder waternstig is oor dissiplineendie kind se belange opdie hart dra, behoort
ook sorg te dra dal daar vir elke ~I van sy dissiplinekode 'n gelJiKt rede sal wees.
Op hierdie wyse kan die kind gehelp word om die sin en noodsaaklikheid van elke ~I
tevmtaan. Oit kan die leer en retensievan die spesifieke reels bevorder wat gevolglik
'npositiewe uitwerking opdie kind se gedrag behoort te he. Daarom word dit vir die
kind moontlik om loenemend selfdissipline te ontwikkel, juis omdal hy in staat is om
die reels wat gcdrag beheer, QQ11 te leer en omdal hy die redes vir elke reel verstoan en
as gevolg daarvan dit maJdiker en langer olllhou (Trede, 1991:26).
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Oil wil dus blyk dat indien die reels wal die gedrag van die lede in die samelewing
beheer 56 is dal die gemiddelde kind dit kan verstaan, die J:rhellrprost:.~ daardeur
bevorder kan word. wal uiteindelik weer 'n beperking op die 1WI1al insidente van
wangedrag lot gevolg behoort re he. Hieruil kan die afleiding gemaak word dat die
geheue en effektiewe dissipline dirt:k t'K'errdig Ban mekaar is. wanl namate die retensie
van dissiplinereels bevorder word behoort die rlfdtiwittil van die dissiplineringsproses
oak dienooreenkomstig toe te neem (Lescsult. 1988:49).:
Teen hierdieagtergrond behoort "retensie"as'nbelangrike hulpmiddel beskou te word
waardeur diedoellrefTendheid van die dissiplineringsproses verhoog kan word.
2.3.6 Ventaan en insiR
Begrip (verstaan) kan beskou word as 'n denkhandeling om die betekenis van
kummllflilcasie te begryp. Wanneer verstaan gelyk gestel word aan insig, kom dit
kortliks neer op die sien van relasics tussen gegewens en 'n probleemsituasie, Dit dui
dan ook op 'n ooreenkoms tussen 'n nuwe ervaring en dit wat 'n persoon reeds ken
(weet)(De Wet, rt.AI. 1981:294~ Nel.~. 1965:212). -I
J'erstaan behoort verreken te word tydens dissiplinering, aangesien dit die kind kan
help om 'n verband tussen sy wangedrag en die oortreding in te sien en ook die
noodwendige gevolge daarvan te verstaan (Savage, 1991:577~ Musinger, 1915:511).
Wanneer hierdie punt bereik word. kan die opvocder die kind toelaat om 'toenemend
selfkeuscs ten opsigte van sy (wan)gedrag uit te oefen Op hierdie wysc kan die kind
geleer word om meer verantwoordelilc te word; om in die toekoms sy gedrag vir eie
rekening te necm en sodoende progressief te vorder op die pad na selfdissipline
(Savage. 1991 :1·9; Gunter, 1913:1SO).
Hierbencwens moet dur steeds in gedagte gehou word dat 'n kind altyd 'n doel met sy
wangcdrag het en dat hy meestal onbewus van hierdie doelwit is (Savage. 1991: 189).
Oit is dan juis teen hierdie agtergrond dal die ver5laanhandeling (indien die potensieJe
waarde durvan erken sou word) moontlik 'n bydrae kan lewer tot die efTektiewe
loepassing van dissipline. Oit beteken dat indien die opvoeder wei die doel wat die
kind agter sywangedrag bet kan msien en ''tr.f(am" behoort dit hom in staal te slel om
die korrekte en regverdige dissiplinemetode te selekteer wanneer by die kind wit
dissiplineer. Sou die opvoeder dus in samewerkins met die kind un hom die doel
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agter sy wangedreg bekendrnaak, behoort by die kind met die hulp van duidelike,
relevante reels Wit gedrag beheer te kan help om sy wangedng in 'nander lig te sien
(III/M't! i,u'll( It! \'t'rkry). sodat hy in die toekoms meer doelgerigte en produktiewe
gedrag aan diedag kan Ie (Savage. 1991: 189; Dobson. 1992:29).
Verder behoort \'t'TJ/OOII onmisbaar te wees by die toepassing van dissiphne, want
wanneer 'n kind 'n dissiplinereel kan verstaan, sal hy in staat wees om met die hulp
daarvan 'n waarde-oordeel te vel ocr wat toepaslike of wesenlike gedrag is. at dan nie
(Savage. 1991 :28). Met die hulp van ht!KTip kan 'n persoon se houding en J(edruK
verander word, indien hy in die proses die redes vir 'n gedragsverandering kan insien
en verstaan. Na verwagting behoort die kind dan uiteindelik sy gedrag sender ernstige
teenkanting en inooreenstemming mel dieverwagtings van die opvoeder te verander
(Schneider. 1976:270).
Omdat in..i/( 'II vorm \'011 leer is en die verwerwing van insig die leerder bewapen met
In strategie van analisering wanneer hy voor In probleemsituasie te stun korn., kan insig
die kind in staat stel omdie onderskeie aspekte van die probleem te betrag en te bedink
'1
en uiteindehk te lei tot 'n oplossing van die probleem, Daarom behoort insig 'n
aanwins in enige dissiplineproses te wees (De Wet. U. 1981:62; Musinger,
1975:577).
'n Verdere voordeel wat "insig" vir die toepassing van dissipline kan inhou, Ie opgesluit .
." ..
in die feit dat kennis wat uit deeglike imig voortspruit, op die langtermyn baie v '
moeiliker vergeet word (De Wet,~. 1981:65; Nel.~. 1965:267). Sou hierdie
stelling direk op die dissiplineringsproses van toepassing gemaak kan word, kan dit
beteken dat indien die kind insig in die reels en die verloop van die
dissiplineringsproses sou he. hy dit oor die langtermyn baie moeiliker sal vergeet wat
hom in staat behoort te stel om soortgelyke oortredinge nie weer indie toekoms te
begaan nie.
Die onvermoe om gedrag en die konsekwensies van die gedrag met mckaar te verbind,
is ceo van die baic ernstige tekorte van die hedendaagse "lUgtelose" sarnelewing.
Hierdie onvermoe kan die oorsaak wees dat dissiplineprobleme aan die toeneem is
(Dobson. 1992: 116). Dwom is dit so belangrik dat die kind geleer moet word dat
dw altyd 'n vCfband nissen sy (wan)gedrag en die gevolge durvan is (vergelyk
paragraaf 2.3.6). Omdat insig \'erbmldfiellillg en prohlet!moplos.fl1'1( kan akriveer,
beboort dit in hierdie verband 'n waardevolle bydrae tot die dissiplineringsproses te
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lewer (Nel. euI. 1965:212).
Een van die kriteria waarun die verstaaebaerheid van leerstof gemeet word, is
"eenvoud". Hierdie kriterium behoon saam mel die verstaanproses inag geneem te
word wanneer daar oor dissiplinereels besin word. Reels wal baie ingewikkeld is en
deur moeilike lui verwoord word. neem baie ruimre in die kontermyngeheue in
beslag, Die kind moet na betekenisse soekten einde hierdie ingewikkelde reels te
verstaan, terwyl hy eintlik die kontermyngeheue nodig het om vinnig 'nverbnnd te Ie
tussen sy (wanjgedrag en die gevolge wat dit teweeg gebring het, Daarom neem die
kind lalIKer om te omhou Dit blyk dus dal die verstaanproses en gevolglik die
leerproses op hierdie wyse belemmer word en dat die effektiwileit van die
dissiplineringsproses gevolglik ook dnardeur geskaad kan word (De Wet. ~.
1981 :313-315). Eenvoud vervul in hierdie verband 'n ontseuend belangrike funksie.:
aangesien dit die prosesse verstaan, leer en retensie op 56 'n unieke wyse (5005 bo
genoem) verbind dal die gekombineerde eflek daarvan 'n positiewe bydrae tot die
effektiwiteit van die dissiplineringsproses behoort te lewer. Daarom is dit oak
moomlik dat dllidelik geformuleerde reels die kind sal help om te verstaan hoe
aanvaarbare en onaanvaarbare gedrag daar uitsien en behoort dit die algernene
verskoning of rede vir wangedrag, naamlik dat die kind nie verstoan het wat van hom
verwag word nie, teelimineer (Savage. 1991:28; Harrop. 1983: 141; Reis, 1988:357).
Wanneer 'n opvoeder dit as sy dure plig beskou om altyd seker te maak dat die kind
loers/ooll waarom hy gedissiplineer word. tree hy opvoedkundig: veranrwoordbaar op
(Gunter, 1981:196). Hierdie bemoeienis van die opvoeder om "verstaan" by die kind
te bevorder, het 'n hoer morele ontwikkeling by die kind tot gevolg en behoort 'n
moontlike afname inwangedrag op te lewer (WalL 1977:56). Daarmee sum behoort
die gekose tugmetode van die opvoeder logies ook by die oortreding wat die kind
begaan het, te pas. omdal dit die verstaanproses kan aanhelp (Jackson, 1991:73). Dit
blyk dus dat hierdie goue reel van "verstaan" en logiese gevolge by 'n oortreding
verreikende implikasies vir die dissiplineproses kan inhou, aangesien die ignorering
daarvan woede en verwyte by die kind teweeg bring wat op die lange duur weer
aanleiding gee 101 ernstiger probleme soos vandalisme (Savage. 1991 :203).
'n Opvoeder wat hom dit len doel stel om die kind se ontwikkeling en verandering in
gedrag lydens elke onlwikkelingsladium te probeer verstoan, behoon op hierdie wyse
'n belangrikc bydrae te kan lewer tot die arname in dissiplineprobleme. Hy sal die
klaarblyklik onwilligheid van 'n tiener am vermoeiende opdragte uit te voer, nie sien as
, . J
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moedswillige ongehoorsaamheid wat dissiplinering vereis nie. Eerder sal hy, juis
omdat hy die kind wit probeer verstaan, weet dat die kind sO optree moontlik omdat
byna at sy energie tydens vroee adolessensie deur versnelde Woo (sogenaamde
"growth spurt") opgeeis word (Dobson. 1992:98·101).
Oaar is reeds in paragraaf 1.3 aangetoon dat die ineenstorting van die opvoeder - kind
kommunikasie een van die primere oorsake van dissiplineprobleme is en omdat
verstaan beskou word as 'n denkhandeling om die betekenis van die kommunikasie te
begryp, behoort versuum (begrip) 'n belangrike bydrae tot dietoepassing van dissipline
te lewer. In hierdie opsig behoort duidelike, eenvoudige reels wat deur 'n
wTJuidelikillK van die verloop van die dissiplineringsproses opgevolg word. die
verstaanproses te bevorder, 'n H~ mate van verduideliking en verstaanbaarheid
tydens die toepassing van dissipline behoort die kind te help om te vorder vanaf
ouerlike dissipline na selfdissipline (Pretorius, 1988:65).
Wat tot dusver gese is kan aanduidend wees van hoe belangrik verstaan en insig is
wanneer die kind gedissiplineer word. want indien 'n dissiplinekode dit regkry om die
gaping in die verstaanproses te vul, kan dit moontlik bydrae tot die effektiwiteit of
trefkrag van die dissiplinekode (Lescault, 1988:46). Indien die kind ook nog kan
insien waarom sekere eise gestel word. behoort hy sy samewerking geredeliker as
andersins te gee (Smith. 1988: 19).
2.4 SINTESE
Oit is belangrik om in gedagte te hou dat daar nie 'n waterdigte skeiding tussen die !
genoemde deelaspekte van kognisie behoort te wees nie, omdat die hele kognitiewe
sisteem as 'n eel1heiJ funksioneer (de Wet.~. 1981:245). Teen hierdie agtergrond
blyk dit dat die trefkrag van die kognitiewe faset van dissipline in 'n hoe mate in hierdie
onderlinge verwomskap tussen die deelaspekte van kognisie Ie. Met behulp van die
volgende diagram behoort daar 'n duideliker geheelbeeld verkry te word van die
onderlinge verwantskap tussen die genoemde deelaspekte van kognisie:
FIGUUR 2.1
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kognitiewe faset van dissipline
(eie diagrammaliese voorstelling)
Globaal gesien behoort hierdie deelaspekte van kognisie 'n III"'iKe gekombineerde
efTek op die loepassing van dissipline te h~. indien die opvoeder daarvoor voorsiening
maak tydensdie dissiplinering van kinders,
Ter wille van diedoelstelling van hicrdie studie is dit vir die navorser die aangewcse
tyd om na afloop van die gedetailleerde bespreking van die deelaspekte van kognisie en
bogenoemde sintese, oor te gaan tot 'n omskrywing van die kognitiewe faset van
dissipline. .:
2.5 DIE KOGNITIEWE FASET VAN DISSIPLINE
In breer sin impliseer die kognitiewe fasct van dissipline virdienavorser 'n ooreenkoms
met die doel van opvoeding, naarnlik dat die kind dWdeur uiteindelik in 'n
verantwoordelike, selfKedissiplineerde individu sal ontwikkel (Van Zyl, 1973:198).
Voons. dat wanncer die kognitiewe faset van dissipline in die onderrigsituasie
toegepas word. dil die algemene doel van die onderwys sal bevorder, naamlik dat die
kind kOK'I;r;efsal ontM'iHtl (vergelyk hoofstuk I paragraaf1.2.1).
In enger sin impliseer die kognitiewe fasel van dissipline vir die navorscr 'n wyse van
dissiplincring ww die opvoeder in sy toepassing van dissipline oorwegend gebruik sal
muk van die mttlldtllele prosesse soos IIUIj(. J(ehellt. leer. ptr.ff!p:rle, toal, verstoan
en dtllke (vergelyk paragruf2.3), len einde die effcktiwitcit van die dissiplineproses te
verhoog. sodat dit vir bcide die kind en opvoeder 50 pynloos en spanningsfoos
moontlik sal verloop.
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Die kognitiewe fasel van dissipline moet ook op 'n dtmukrallr.se It)'~ die kind se
kreatiewe dt:tlkt: by die dissiplineringsproses betrek en wei in die mate waarin hy
medeverantwoordehk sal wees by die uitdink (kognitief) van sinvolle, relevante reels
waarvolgens sy gedrag beheer en uiteindelik (ltUlKt:lt:t:r sal word (vergelyk hoofstuk I
paragraaf I.J ).
2.6 SAMEVATTING
In hierdie hoofstuk is sekere aspekte un die hand van die Iiteratuursoektog as
deelaspekte van kognisie gerdenufiseer. Our is aangeloon dat hierdie aspekte
onderling verwant is endat hulle potensieel n bydrae tot die tocpassing van dissipline
kan lewer. Teen hierdie agtergrond was dit ook moontlik om In werkbare definisie vir
die kognitiewe faset van dissipline daar te stet. Die literatuursoektcg het insigte
gegenereer wat 'n empiriese ondersoek noodsaak, sodat daar vasgestel kan word wat
die werklike toedrag van sake is.
In hoofstuk drie word die navorsingsontwerp bespreek wat moontlik antwoorde kan





Our is met behulp van 'n uitgebreide literatuurondersoek tot 'nduidelike beeld van die
kognitiewe fasel van dissipline gekorn (vergelyk hoofstuk 2 paragraaf 2.5). Met
hierdie beeld ingedagte, kan daar nou oorgegaan word na dieempiriese ondersoek ten
einde die belangrikheid van kognitiewe as faset van dissipline teevalueer,
3.2 DIE NAVORSINGSINSTRUMENT
3.2.1 Ole keuse van 'n KtsklkCe ins.rum~n.
Die probleemstetling endoel van hierdie studie noodsaak data wat lig sal werp op die
gerdenufiseerde aspekte van kognisie (vergelyk hoofstuk 2 paragraaf 2.3) ten einde
hulle werklike relevansie tydens die toepassing van dissipline, aan te toon. Oaar
bestaan nie 'n bekende of bestaande instrument wat op die genoemde wyse hier van
hulp kan wees nie. Gevolglik moet daar 'n instrument ontwerp word wat antwoorde
sal kan vmkaf op die vrae wat gevra is. 'n Vraelys blyk hier die geskikste
navorsingsinstrument tewees.
3.2.2 Blografin~ gegfWfns rskende respondenCe
Ten einde gedetailleerde envergelykende anaIises te kan maak van die menings van die
respondente ten opsigte van die belangrikheid van die kognitiewe as faset van
dissipline. is die volgende inligting (Vergelyk bylae I) aangaande die respondente
aangevra:






• woonplek (YrUg 7)
• godsdiensverbintenis (vraas 8)
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• huwelikslalus (vrug 9)
• unla! kinders op laerskool (vraag 10)
• unla! kinders opboenkool(vraag II)
• inkomstepeil (vrug 12)
Ow is geredeneer dAl genoemde onathanklikc veranderlikes mel die respondente se
menings aangunde dissiphne verband kan hou.
3.2.3 Vne rakende diekOlnlclewe upekte nn dlsslpUne
Die respondente kon hulle oordeel len opsigte van die kognniewe as faset van
dissipline un diehand van die volgendevrae uitspreek:
• die kind durdeur gedwing sal word om,,,,uf..dink oar sy oortredinge? (item 9)
Die feit dat denke begnp Un bewerkstellig en problecmoplossing kan bevorder, het
veral waardeindien die kind oorreed kan word om na te dink oar sy (wanjgedrag,
omdat dit juis hierdie geda/(tts is wal 'n invloed op toekomstige wangedrag
uitoefen(vergelyk paragraaf2.3.1).
• u laal$Jmli! vir die kind duidelik ver5laanbur is (item 18).
TaaJ is by uilSlek 'n middel tot mmmu"ikarie en wanneer die opvoeder-kind-
kommunikuie ineengestort het, word dit u een van die primm oorsake van
dissiplineprobleme beskou. Daarom help duidelike ''trstaallban taalgebruik die
kind om die boodskap wat die opvoederun hom wil oordra (byvoorbeeld om orde
te handhaaf), korrek te verstoan. Verder behoort sodanige luJgcbruik. omdat dil
krittese de,dt. 'n hoer sedelike oordeel en 'n normbesef bevorder, die kind
spron8!gewys le lul vorder op die padna selfdissipline (vergelyk paragraaf2.3.2).
• hy/sy tot mD!!JlJ.J/Z lenopsigte van sy oonreding(e) sal kom? (item 27).
-Nuwe insig- verwys mer na die feit dat die kind sy oonreding uiteindelik in 'n
Ander (nuwe) lig sal sien.
Aangesien die meestc kindcrs OtIMWl is van die doelwine agter huUe wangedrag.
is dit uiten noodsuklik dal die opvoeder u rudgewei' en 'n akkurate bron van
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inligting. juis hierdie doelwiue aan die kind sal bekend muk. sodat hy opnuut kan
insien dat hyoonree bet. Op hierdie wyse behoort hy sy wangedrag te sien vir wat
dit werklik is, sodat hy in die toekoms meer doelgerigte en produktiewe gedrag sal
openbaar (vergelyk paragraaf 2.3.6)
• hy/sy ten volle sal &¥.o1l waarom hy/sy gedissiplineer word? (item 42).
'n Onderwyser of ouer tree opvoedkundig verantwoordbaar op wanneer hy seker
maak dat die kind ''f:r.~IOOI' waarom hy gedissiplineer word. Indien die kind
verstaan waarom sygedrag onaanvaarbaar is, behoort dit vir hom moontlik te wees
om sy houding en(wamgedrag sodanig te verander dal dit in ooreenstemming met
die verwsgtings van die opvoeder is, Dit behoon ook In afname in
dissipllneprobleme tot gevolg te he (vergelyk paragraaf2.16).
• hy/sy uiteindelik sal Ql.l./.h!.m waarom hy/sy gedissiplineer is? (item 46).
Die belangrikheid van hierdie vraag is voor die hand liggend. Aangesien daar na
retensie (onthou) verwys word as die mate waarin leerstof wat voorheen geleer is.
bewaar gebly het (De Wet. CLAl, 1981:244) kan die geheue die kind help am die
aangeleerde dissipliner~ls wat sy gedrsg moet beheer, te Oll/holl, sodat dit as
gereedskap kan dien waannee hy soortgelyke probleme in die toekoms kan oplos.
Op hierdie wyse kan die geheue van die kind hom helpomprogressief te vorder op
die pad naselfdissipline (vergelyk paragraaf2.3.S).
• die reel un die hand waarvan hy/sy gedissiplineer word. eem'Qlld;z sal wees? (item
SI).
Hoe eell\'(}udlKtr die reels is wat die kind segedrag beheer, hoe makliker sal hy dil
kan verstoan, Wit daartoe lei dat hy dit vinnigCf kan leer en muho/l. Eenvoud kan
dus die prosesse verstoan. leer en nlttl.fit op sO In unieke wyse verbind dat dit 'n
positiewe bydrae tot die sterkte van die dissiplineproses kan lewer (vergelyk
paragraaf 2.3.6). Oit is dan ook so dat duidelike, eenvoudige retls wat met
verduideliking gepaard gun. 'n kind help om vanaf ouerlike dissipline na
selfdissipline tevorder (Pretorius 1988:65).
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• hy I!m,J: sal he in die vertoop van die dissiplineringsproses? (item 61)
Omdst dit uit die lueratuurondersoek duidelik geword het dal insig ,~r.'I1(1C1II in die
hand werk, en dat insigtelike leer op die lange duur baie moeiliker vergeet word. sal
insig na verwagting as 'n teenvoeter teen dissiplineprobleme kan dien (vergelyk
paragraaf2.16)
• hy sal ~JrJdal hy 'n reel oortree het, alvorens hy gedissiplineer word? (item 71).
Wanneer die kind deur eenvoudige, sinvolte en relevante reels gehelp word om die
verbond tussen sy wangedrag en die gevolge daarvan te ''tr,t;IOOII, behoon hy tot
die besefre kom dal sy wangedrag en die gepaardgaande gevolge durvan bloot die
resuttaat van die ktll,ff.' is wat hy selften opsigte van sygedrag uitgeoefen het. Oit
beteken dat hy deur hierdie \oerballdfit"'''K tot die be..;e! gebring kan word dat
goeie keuses ten opslgte van gedrsg opgevolg word deur aangename ervaringe.
Op hierdie wyse behoort hy uiteindelik selfdissipline un te leer. Indien 'n persoon
wat gedissiplineer word moontlik selfMt'U.f kan word van die afkeurenswaardige
"
en aan die hand daarvan gelei word omvrywillig tot goedkeurenswaardige optrede
te besluit, was die dissiplineringsproses suksesvol (Van ZyI1973:300).
• hy/sy daardeur saI[mJ (item 78).
Omdat ons \'trandtr word deur dit Wit ons geleer het, bestaan die moontlikheid
dat die leerproses reeds aanwesige Kedra1-~".ff!.f kan verander. Vervolgens
behoon die persoonlike instelling en gerigtheid van 'n penoon so deur leer
bemvloed te word dat die persoon (kind) daardeur toenemend meer
selfgedissiplinecrd ruk (vergelyk paragraaf2.3.4),
3.2.4 Formultrinl van die"rae
Die vrae is 5Umgestel uit selfontwerpte items wat elkeen uiteindelik un die volgende
vereistes voldoen Die me is almal
o so ecnvoudig moontlik gestel~
o in diesdfde fannut gefonnulcer tenvyl dieseJfde ankerpunte ook vir elke
vraagitem gckies is; en
o interpreteerbw un die hand van 'n negepuntskaat
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Die response wat deur die syfers 8 en 9 verteenwoordig word. dui daarop dat die
respondent die spesifieke item as meer bt'/w'K'lk ten opsigte van dissipline beskou,
terwyl die response wat deur die syfers I tot 7 verteenwoordig word daarop dui dat
die respondent die spesifieke item as mmJ(r bt:lallKrtk ten opsigte van dissipline
beskou.
3.3 SKALINGSTEGNIEK
Die skalingstegniek is gekies op grond van die volgende voordele wat dit vir die
respondent sowel as die navorser inhou:
• Elke vraag kan opeie merietedeur die respondent geweegword;
• Dit maak die toepassing van 'n groter spektrurn van statisuese tegnieke tydens
analise moontlik;
• Die negepuntskaaJ stel die respondente in stut om redelike fyn nuanses van hulle
cordele uit te spreek;
• Dit help om'n prioriteitslys ten opsigte van die aspekte van elke faset, daar te stel.
• Oit is 'n eenvoudige skaal wat die moontlikheid van misverstande en onbetroubare
antwoorde tot 'nminimum beperk.
3.4 DIE EMPIRIESE ONOERSOEK
3.4.1 Die respondente
As 'n antwoord op die vraag oor wie genadcr moes word om 'n oordeel oar die
vcrskillende fasette van dissipline uit te spreek, is daar tot die besluit gekom dat die
volgende respondcnte geskik sal wees:
•
•
Die ouers: Hulle word steeds as die primere opvoedcrs van die kind beskou en
deur hulle bemoeienis het hulle 'n vormende invloed op die kind se
volwassenheid en die uiteindclike kwaliteit van sy selfdissipline.
Die onderwysers: Die skool word as verlengstuk van die huis gesien, waar die
onderwyser as sekondere opvoeder die kind tot volwassenheid
meet opvoed. Een van die kenmerke van volwassenheid is
onder andere selfdissipline (Gunter. 1982: 17). Hoe efTektief
hierdie verlengstuk dus gun wees, sal afhang van die mate van
ooreenstemming wat daar tussen die huis (ouers) en skool
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(onderwysers) ten opsigte van tuguitoefening bestaan.
3." 2 Die ondenot'kjtrotp
Ten einde 'n verteenweordigende beeld van die respondeme Wit un die ondersoek
deelgeneem het, te verkry, is vraelyste per hand aan die onderwysers en ouers van
Afrikaansc en Engelse boer- en Iaerskole in Transvaal. oorhandig. Hierdie skole
ressorteer onder die Departement Onderwys en Kuhuur van die Volksraad asook die
Raad van Verteenwoordigers. Die volgende vyf streke, nwnlik die Wesrand.
Oosrand, Sentraalrand, Vaaldriehoek en Pretoria is by die ondersoek betrek, aangesien
die skole meer toeganklik vir die lede van die projekspan was. Daarby het dit oak die
projek afstand· en koste-effekrief gemaak,
Die getalteverdelisg van die skole in die streke het soos volgdwuit gesien:
• Afrikaanse hoerskole 8
• Engelse hoerskole S
• Afrikaanse laerskole 8
• Engelse laerskole 6
Meer Afiikaanse as Engelse hoerskole is genader, aAngesieh die populasie
Afrikaanssprekendes groter was as die Engelssprekendes in die betrokke streke.
Our is ook meer laerskole as hoerskole betrek omdat laerskole oor die algemeen
minder onderwysen as die hoerskole het. Dit het meegebring dat die hoeveelheid
onderwysers uiteindelik naastenby gelyk kon wees.
3.4.3 Ditvoltooiing vln dle vr8t'lystt'
Die hoofde van die gekose skole (soos uiteengesit in paragraaf 3.4.2) is deur elke lid
van die projekspan genader en die korrekte hoeveelheid vraelyste is &an elkeen
oorhandig. Daama was elke hoof verantwoordelik vir die verspreiding van die
vraelyste un die ouers en die onderwysers Wit dit binne 48 uurvohooid aan die skoal
moes besorg. Die voltooide vraelyste is weer eens deur 'n lid van dieprojekspan by die
betrokke skole afgehaat Oor die algemeen is daar goeie samewerking van ouers,
onderwysen en hoofde gek')'. In slegs cnkele gevallc was dit nie moontlik om data by
die geselekteerde skole in te samet nie, as gevolg van 'n gebrek un samewcrking.
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Getalsgewys is die volgende aantal vraelyste uugedeel:
Onderwysers 959
Ouers 5522
By die ontvangs van die vraelyste is dit gekontroleer ten opsigte van bruikbaarheid en
volledigheid, In totw isdaar 6 481 vraelyste uitgegee teenoor 3 592 Wilt uiteindelik
terugontvang is. Persenrasie gewys is 55.4% van die totll1e aantaJ vraelyste
terugontvang, wat die aantll1 volledige en bruikbare vraelyste op3 308 te staan gebring
het. Sommige vraelyste was onbruikbaar, weens die feit dat van hulle onvolledig
ingevul is. sommige te lut ontvang is en ander in sekere gevalle selfs verlore geraak
het.
Vervolgens is die vraelyste ontfout wauna die response deur die Statistiese
Konsultasiediens van die Randse Afrikaanse Universiteit ingesleutel en verder verwerk
is.
3.5 SAMEVATTING
In hierdie hoofstuk is die navorsingsinstrument bespreek en is daar aandag gegee nan
die planrnatige verloop van die ernpiriese ondersoek.
In hoofstuk 4 sal die ingesamelde data vcrwerk en gemterpreteer word. Hipoteses
gaan ten opsigte van die onafbankJike veranderlikes soos taal, geslag, ouderdom en
ander onafhanklike vcranderlikes (vergelyk paragraaf 3.2) ten opsigte van elke
vraagitern gestel word. Op die wyse kan gedetailleerde en vergelykende analises van
die ingesarnelde data gemaak word.
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HOOFSTUK4
'N ANALISE VAN DIE PERSEPSIES AANGAANDE DIE BELANGRIKHEID VAN DIE
KOGNITIEWE AS FASET VAN DISSIPLINE
4.1 INLEIDING
In hoofstuk 3 is die navorsingsontwerp en die verloop van die empiriese ondersoek
bespreek. In hierdie hoofstuk word die ingesamelde data beskrywend geanaliseer, die
geldigheid en betroubwheid van die navorsingsinstrument ondersoek (Vergelyk rabel
4.1) en die hipoteses in die lig van die doer van die ondersoek, gestel (vergelyk
paragraaf 1.1). Vervolgens word die hipoteses getoen en die ingesemelde data
tabelsgewys aangebied, geanaliseer co gemterpreteer.
4.2 DESKRYWENDE ANALISES
4.2.1 'n Beskrywende analise ten opsigte van die biografiese gtgtwens
Uit 'n totaal van 3 308 respondente is dw 35,6% mans en 63,7% dames wat die
vraelyste ingcvul het, Die grootste persentasie van die respondente is dan ook
Afrikaanssprekend en met 'n oorwegend (91,7%) Christelik godgdienstige verbintenis.
Die oormeerderheid (75%) respondente isgetroud, in 'n huis woonagtig (84%) en kom
hoofsaaklik (71%) voor in die ouderdornsgroep tussen 31 tot 46 jaar.
Die vraelyste is grotendeels (77"./0) deur ouers voltooi. Nwtenby dieselfde getal
respondente is betrokke by laerskole (l 503) as hoerskole (l 487) waarvan 28,4%
minstens oor 'n diploma na st.10 beskik. Hierteenoor is 25,3% van die respondente
wei gematrikuleerd, terwyl slegs 12,2%. van die totaIe aantal respondente oor 'n
Nagraadse kwalifikasie beskik.
Die grootste persentasie respondentc (28,7%) verdien salarisse tussen R21 000 - R40
000 per jaar. Van die totale aantal respcndeme her 40,3% slegs eenkind op laerskool,
terwyl 40,7% slegs een kind op hoerskool her.
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4.2.2 'n Btskrywtndt analist van die rapondtntt se penepsits teD opsiKte van die
btianKrikbeid van die koanilitwe as rastt van dissipline
Ten einde 'n geheelbeeld van die response ten opsigte van die persepsie van die
belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline te kry, is Tabel4.1 saamgestel.
In hierdie tabel word die gemiddeldes, rangorde ten opsigte van gemiddeldes,
standaardafwyking en faktorladings van al die items rakende die kognitiewe as faset
van dissipline, uitgebeeld
L\DEL 4 I I GEMIDDELDES. RANGORDE TEN OPSIGTE VAN
GEMIDDELDES EN FAKTORLADINGS VAN ASPEKTE VAN DIE
KOGNITIEWE AS FASET VAN DISSIPLINE.
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61, h\' If1I'II sal ~ ",die \1flooIHandM
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Aangesien elke item indie vraelys na 'n belangrike saak rakende dissipliile verwys. het
dit meegebring dat 'ngroot aantal response by 8en 9 op die ncgepuntskaal aangebring
is. Diskriminasie russell die response (items) was dus me so groot as wat daar
unvanklik verwag is me. Vervotgens isdaar besluit om response \-7 as een kategorie,
naamlik MINDER BELANGRJK en response 8 en 9 as BAlE BELANGRJK saam ie
voeg.
Die moontlike skaalgemiddelde wat 'n respondent kan bchaal is 'n maksimum van
9x9-81 en 'n minimum van 1x9-9. AI 9 items wat die kognitiewe as faset van
dissipline beskryf. bet gesamentlik 'n hoe skaalgemiddeld van 74.24 uit'n moontlike 81
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behaal Dit beteken daldie respondente al9 items as bale belangrik beskou.
Uil label 4.1 word ittmJ2. naamJik die belangrikheid dat die kind te volle sal begryp
waarop hy/sy gedissiplineer is. die hoogste geskaal (gemiddelde skaaltelling 8.63).
Hierdie baie hoe skaalgemiddeld toon dat begrip, volgens die menings van 91,7% van
die totale aantal respondente, die aspek is wat die kognitiewe as fasel van dissipline die
meesre raak. Oil strook met die feit dat begrip 'n denkhandeling is om die betekenis
van kommunikasie te begryp en daaromdie kansc vir mi~wrstaJ"'e (dic oorsaak van
menige dissiplineprobleme) tot 'n minimum toe kan beperk (vergelyk paragraaf2.3.6).
l1em.1.8 is die tweede hoogste deur die respondente geskaal (gerniddelde skaahelling
8,58). Dit is dus die mening van 90,5% van die totale aanlal respondente dal die
leetproses 'n baie belangrike rol vervul tydens die dissiplinering van die kind. Dit word
bevestig deur die feit dal leer 'n proses met relatief duursame resultate is waardeur
III/we Kedra~smOOll/likheJe by 'n persoon kan ontstaan 6f reeds aanwesige
gedragswyses verander kan word (vergelyk paragraaf2.3.4).
Die belangrikheid van die opvoeder se laa/~tbruik (U~..m.J~) tydens die dissiplinering
van die kind word die derde belangrikste geag (gerniddelde skaaltelling 8,58). Oil
beteken dal 90,3% van die totale santal respondente laalf(ebruik as 'n baie belangrike
aspek van die kognitiewe as faset van dissipline beskou. Die feil dal taal 'n mens tot
krittese ck"ke in staal stel kan daanoe aanleiding gee dat die kind aan die hand van taal
sy eie (wan)gedng krities beoordeel en as gevolg daarven meer saak1ik en beheersd
begin optree (vergelyk paragraaf2.3.2).
Item 71 word vierde geskaal (gemiddelde skaaltelling 8,39). Dit blyk'dus dat 84,4%
van die totale aanlal respondente dit as baie belangrik beskou dal die kind sal besefdal
hy oortree het, a1vorens hy gedissiplineer word. Die mate waanoc 'n persoon tydens
dissipllnering selfbeM1/S kan word van sy aflceurenswaardige optrede kan daanoe lei
dat by voonaan 'n vrywil/ige besluit tot goeJkeureIJSM'QQTdi/(t optrede sal maak
(vergelyk paragraaf3.2.3).
A1hoeweJ die kind se f(theue (ilcm~) siess as die vyfde belangrikste aspek van die
kognitiewe as flJet van dissipline beskou word. is die gemiddelde skaalte1ling van
hierdie item nogtans boog (8.29). Oit is ook die memng van 81,1% van die totale
aantal respondenlc dat die ~thelle van die kind wei 'n belangrike bydne tydens
dissiplinering te lewer bet. Vervclgees iIIustreer dit die be1&ngrikheid dal die kind eers
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uit sy oortreding kan leer as hy kan ambou waarom hy gedissiplineer is (vetgelyk
paragraaf 2.3.6).
lIcm..21 (dat die kind 101 nuw« illsi/( len opsigte van sy oonredingtel sal kom) word
sesde geskaal (gemiddelde skaaltelling 8,16). Hierdie hoe skaalgemiddeld weerspieel
die menings van 16,9% van die totale aanlal respondente wal "IlUWe "JSi/(" as 'n baie
belangrike aspek van die kognitiewe as fasel van dissipline beskou. Dit word bevestig
deur die feil dal insig 'n vonn vanleer is wal die kind deur nabelragting en die
denkproses kan lei 101 die oplossing van 'n probleem (sy wangedrag) (vergelyk
paragraaf 2.3.6).
13.4% van die torale aanlal respondente beskou eenvoud lenopsigte van dissiplinereels
(itcuU as 'n baie belangrike faktor tydens die dissiplinering van 'n kind. Alhoewel
die rangordening van hierdie item baie lug is (derde lugsle). is die skaa1gemiddeld
steeds hoog (8.04) en weerspieel dit die relevansie van hierdie aspek vir die kognitiewe
as faset van dissipline. &IlVOlid lean die prosesse verstoan. leer en retensi« op so 'n
gunstige wyse bemvloed dat dit kumulatief 'n bydrae tot die etfektiwiteit van die
dissiplineringsproses kan lewer (vergelyk paragraaf2.3.6).
llem...2..l is die tweede laagste deur die respondente geskaal (gemiddelde skaaJtelling
1.96). Nogtans beskou 70.3% van die totale aantal respondente insig as 'n baie
belangrike aspek van die kognitiewe as faset van dissipline. Oil worcr gerugsteun die
feit dat indien 'n kind kan insien waarom sekere eise aan homgestel word. behoort hy
sy samewerking geredeliker as andersins te gee (vergelyk paragraaf2.3.6).
Uit 'n totale aantal respondente van 3 308 is64.3% van mening dal ditbaie belangrik is
dal die kind deur die toepassing van dissipline gedwing sal word omna te dink oor sy
oonreding(e). Oit volg dat itml..2 deur dieoum en onderwysers die laagste geskaal is
(gemiddelde skuJtelling 7.63). Desnieteenstaande is hierdie skaalgemiddeld steeds
baie boog en beklentoon dit die waarde van denU tydens die dissiplinering van die
kind. Dit bevestig die feit dat kinders wet naJink oar hulle(wan)gedrag en dat dit juis
hierdie gecJagtes is wal 'n invloed op toekomstige gedJ'ag uitoefen (vergelyk paragraaf
2.11)
Aangesien claar un die 9 items (volgens huUe gemiddelde skaallel1ings) 'n rangorde
toegeken is. kan label 4.1 die indruk skep dal items SI; 61 en vera! item 9 nie belangrik
iswanneer dissiplinere optredeteenoor 'n kind oorweeg word rue. Oil is egter Die die
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geval nie omdat 119 items oor baie hoe skaalgemiddeldes (tussen 7.63 en 8.63) beskik.
Hierdie hoe sku1gemiddeldes beklemtoon (volgens die menings van die respondente)
die belangrikheid van aspekte sao! laalg~bnlik. 1IJ...iJ(. begrip, g~heue, eenvoud en leer
tydens die dissiplinering van die kind.
4.3 GELDIGHEID EN BETROU8AARHEID
4.3.1 GtldiRhtid van dlt volltdiRf vfaelys
Vir die eerste gedeehe van die ondersoek isdie items wat die kognitiewe as faset van
dissipline beskryf, gesamentlik geanaliseer, Vir hierdie analise is aanvaar dat die
onderskeie items, op grond van die teorie, inhoudsgeldig is. Faktoriale geldigheid is
verder met behulp van vier opeenvolgendefaktoranalises ondersoek.
Die eerste orde-faktoranalitiese prosedure bestaan uit 'n peA (Principal Component
Analysis) met ortogonele asse en varimax rotasie. Die hoofkomponentanalise is op die
reponse van 78 vraagitems uitgevoer om die aantal faktore wat die basisruimte
omspan, te bepaal Hierdie prosedure inkorporeer die response op die 78 items wat
die menings, ten opsigte van die belangrikheid van a1 die fasette (vergelyk paragraaf
1.1) van dissipline meet. '1
Die hootkomponentana1ise (PCA) is op die matriks van interkorrelasies uitgevoer. Die
getal faktore word met behulp van Kaiser se kriterium vasgestel Volgens die
kriterium word siess die falctore met eie waardes groter as een as gerneenskaplike
faktore beskou. Dit is opgevolg deur 'n hootfaktoranalise PFA (Principal Factor
Analysis) ook met ortogenale use en varimax-rotasie.
Vervolgens is 'n tweede-orde faktoranalise uitgevoer wat ook uit 'n PCA en PFA
bestaan. In die geval word die uitvoer van die ecrste orde PFA as invoer gebruik vir
die tweede orde PCA met onogonaJe asse en varimax-rotasie. Laastens is die
DOBLlMIN-PROSEDURE tydens die uitvoer van die finale PFA, toegepas.
Die resultate van hierdie vier opeenvolgende faktoranaJises het uiteindelik ten faktor
opgelewer wat daarop dui dat die items wei rondom cell konstruk geformuleer is.
naamJik "diepersepsie van die belangrikheid van dissipline".
Tabel A is gcvolglik saAmgestei wurin die faktorladings op elke item van die vraelys
weergegee is. Hierdie tabel is agter in die skripsie as bylae 2 ungeheg.
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4.3.2 Bttroubaarbtid "In ditvoUtdiR~ vradys
Vervolgens is 'n itemanalise met behulp van die NP50-program (1974) uitgevoer
waartydens die betroubaarheid van a1 78 items in die waelys ondersoek is. Hieruit is
die Chronbach alpha betroubaarheidskoeffisien van 0,958 verkry wat op 'n hoe mate
van betroubaarheid dui.
Na afloop van die vier fmonate analises asook die analise van elkeen van die
geidentifiseerde fasette van dissipline, is daar besluit om items 19 en 44 uit die finale
dissipline-skaaJ weg te laat. Hierdie twee items is dus volgens die menings van die
respondente nie suiwer bepalend ten opsigte van die belangrikheid van die spesifieke
faserte vir dissipline nie. Op grond van voorafgaande analiscs word die vraelys as 'n
geldige en betroubare skaal virdie meting van "dissipline" aanvaar.
4.3.3 Gtldigheid en betroubaarheid van die ondtnktie vraagitems ten opsigte van die
kORnltlewe a. rastt van dlssipline
Die PCA en PFA anaIises 500S in 4.2.1 uiteengesit, is vervolgens herhaal op die
vraagitems tcn opsigte van die belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline.
.:
Tabe14.1 is saamgestel wat die faktorladings vir elke item, wat die kognitiewe vervat,
weergee.
Vit label 4.1 (vergeJyk paragraaf4.2.2) blyk dit dat items 42 en 46 onderskcidelik oor
hoe faktorladings van 0,74 en 0.72 beskik. Daarteenoor vind ens In lae faktorlading
van 0,45 by item 9. Hieruit blyk dit dat items 42 en 46 volgens menings van die
respondente, tot In groot mate verband hou met die kogniticwe as fasel van dissipline.
Terselfdertyd impliseer dit dat item 9. weens sy lac faktorJading. volgcns die
respondente die minste verband hou met die kognitiewe as fasel van dissipline.
Desnieteenstunde is dit belangrik om tog daarop te wys dat die 9 items wat die
kognitiewe as fasel van dissipJine beskryf. gesamentlik 'n hoe skaaJgerniddeld van
74.24 uit 'n maksimum van 81 • bchaal het, Oit betcken dus dat elkeen van hierdie 9
items (volgcns die menings van die respondente) na 'n bclangrike aspek rakende die
kognitiewe as fasel van dissipline. verwys. Bes moontlik bied dit oak 'n verkJaring
wwom die oormeerderheid respondente op response 8 en 9 (BAlE BELANGRIK)
gerespondeer bet .
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Die volgende ilems loon na aanJeiding van hul hoe faktorladings 'n sterk verband met
die kognitiewe as fasel van dissipline:
• lletlL1l: die belangrikheid dat die kind sal besef dal hy oonree het, alvorens hy
gedissiplineer word;
• ItcID-..2Z: die belangrikheid dat die kind lot nuw« imiJ( len opsigte van sy
oortredings sal kom;
• llclll1B: diebelangrikheid dat die kind daardeur saI/eer, en
• lIclD.-~l: die belangrikheid dat die kind ills;j( sal he in die verloop van die
dissiplineringsproses.
Op grond vandie feil dal dit items (5005 in hoofstuk 3 paragraaf 3.2.4 beskryf) almal
in ooreenstemming mel die belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline
gefonnuleer is. word die items as een skaal beskou. Hoewel bier nie volledig
a&nspraak gernaak kan word dat die kognitiewe faset, volgens die faktoranalise. 'n
subskaal van "dissipline" is nie, word bier log sentraal gefokus op die belangrikheid
van die kognitiewe asfaset van dissipline.
Die betroubaarheid ten opsigte van die nege items wat die belangrikheid van die
kognitiewe as fasel van dissipline beskryf, is ook met behulp van die NPSO-program
ondersoek (vergelyk label 4.1). Hieruit is Cronbach-alphabetroubaarheidsk~ffisient
van 0,836 bereken wat op 'n hoe mate vanbetroubaarheid dui.
4.4 ENKELVERANDERLlKE HlPOTESES TEN OPSIGTE VAN OlE
BELANGRIKHEID VAN DIE KOGNITIEWE AS FASET VAN D1SSIPLINE
Hipoteses is ten opsigte van die lien fasette (vergelyk paragraaf 1.1) van dissipline
gesamendik, asook tenopsigte van die kognitiewe faset van dissipline. gestel. Slegs
die hipoteses tenopsigte vandie kognitiewe fasel word indieskripsie beskryf.











• aantaJ kinders op heerskool;
• aantal kinders op laerskool; en
• inkomstepeil geformuleer.
In 'n sekere sin hel die items hipoteuese amwoorde opgelewer omdat die respondente
hul eie rnenings op 'n negepuntskaal, ten opsigle van die belangrikheid van onder
andere die kognitiewe as fasel van dissipline meet aantoon. Ellce item wat byvoorbeeld
die kognitiewe beskryf, is dus geskaal ten opsigte van hoe belangrik dit is in die
dissiplinering van 'nkind dat 'n sekere aspek (laalJ(ebruik. bexr1p. cnsovoons) ter sake
is. Vandaar diehipotetiese aard van die antwoorde.
Elke item in die vraelys verwys na 'n belangrike saak rakende dissiplinc. Oil het
meegebring dat 'n groot aantal response by 8 en 9 voorgekom het. Aangesien die
diskriminasie op die ou end toe nie so groot was as wat aanvanklik verwag is rue. is
daar besluit om response 1-7 as ceo kategorie, naamlik: MINDER BELANGRlK en
response 8-9 as ceo kategorie, naamlik: BAlE BELANGRIK sum te voeg (vergelyk
paragraaf4.2.2).
Die rcspondente se persepsics ten opsigte van die afhanklike veranderlike, die
kognitiewe as faset van dissipline; en die onafhanklike veranderlikes, die biografiese
besonderhede, isin gebcurlikheidstabelle saaJngcvocg. Volgen5 Steyn. Smit &. Du Toit
(1982:442) is 'n gebeurlikheidstabel 'n opsomming van 'n enkel- ofmeerveranderlike
datastel in die vorm van 'n een- of meerrigting frekwensicverdeling. Vir hierdie
ondersoek is 2x2, 3x2 en Sx2 gebeurlikheidstabelle saamgevoeg. Indie gcval van 3x2
en Sx2 gebeurlikheidstabelle word daar s1egs uitspraak gelewer ungaande die verband
tussen afhanklike- en onafhanldike veranderlikes. In die gM van die 2x2
gebeurlikheidstabelle word ook ·sterker" uitsprakc gemuk. Oil word bewerkstellig
wanneer die propor.fle van die ceo groep se persepsie van 'n spesifieke athank1ike
verandertike met die proporsie van 'n ander groep sc persepsie ten opsigtc van
dieselfde afhanklilce veranderlike. vergelyk word. [n sodanige gevalle word benewens
uitsprake oor die btldtnln'Olheld van diebetrokkc verband. ook uitsprake aangaande
die verskille gemaak.
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Vevolgens word enkelveranderlike hipoteses gestel en getoets ten opsigte van die
gemelde afhanklike- enonafhanklike veranderlikes.
4.4.1 Enktlvrrandtrlikt hipoltsts met m!u as onafbanklikt nrandtrtike ttn opsiRlt
van die belangrikheld van dit kORnilitwt as rasft van dissiplint
llo.; Daar is nie 'n statisties betekenisvolle verband tussen geslag en die persepsie
van diebelangrikheid van die kognitiewe as faset vandissipline nie.
Ha,: Daar is 'n statistiese betekenisvolle verband tussen geslag en die persepsie van
die belangrikheid van die kognitiewe asfasel van dissipline,
llo,: Die proporsie mans verskil nie statisties betekenisvol van die proporsie dames
len opsigte van hul persepsies van die belangrikheid van die kognitiewe as faset
van dissipline nie.
Ha, Die proporsie mans verskil statisties betekenisvol van die proporsie dames len
opsigte van hul persepsies van die belangrikheid vandie kognitiewe as faset van
dissipline.
lABEL 4.2 BETEKENISVOLHEID VAN VERSKILLE TUSSEN Gf.:
S_LAG-.IE TEN OPSIGTE VAN DIE PERSEPSIE VAN DIE
BELANGRIKHEID VAN DIE KOGNITIEWE AS FASET
VAN DISSIPLINE
PrRSEPSIE
ut.sL.\U Mntcr IUbo tl.aJc Itwo rcUal l1ll' ow P·..urdc
bcUnc- IkUnpV.
rU.
\I\So; lKI o.n ~7 O.6K 117. IM6 I 0,000··
II \\US H, 1I1~ 1"2 11,74 JIII7
TIll.\.\I. '11(, o 'K 21·1') I.H 12K'
Ratio: proporsie van groep se persepsie
GVV: grade van vryheid
... Betekenisvol op die 1% peil
lJit tabel 4.2 volg dit dat die nulhipotese (Ho,) verwcrp en die a1tematiewe hipotese
(lIa1) op die 1% peil van betekenis (P"'O.OOO) ondersteun word. Daar is dus 'n
statisties betekenisvolle verband tussen geslag en die persepsie van die belangrikheid
van die kognitiewe as faset van dissipline. Vervolgens word oak die nulhipotese (Ho.)
41
verwerp en alternatiewe hipotese (Ha.) ondersreun op die 1% peil Oil beteken dat
daar wei 'n statisties berekenisvolle verskil tussen die proporsies mans en die proporsie
dames len opsigte van die persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as faset
van dissipline is 'n Groter proporsie dames (0,74) as mans (0,08) ag die kognitiewe as
fase: van dissipline baie belangrik. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die feit dat
die moeder (ouer, onderwysers) as die natuurlike taalonderwyseres beskou word
(Ausubel, 1963; soos aangehaal deur Engelbrecht. eta!. 1982: 134) en dat 1001 (wat 'n
deelaspek van kognisie is) om hierdie rede veral deurslag vind in haar gekose metode
van dissiplinering.
4.42 EnkrlVfrandrrtike hlpeteses met !UI as onafbankJike nrandrrtlke ten OpSi"le
van die belan~rikhrid van die koJtnitiewe as raset van dissipline
1101: Daar is nie 'n sratisties betekenisvolle verband tussen ual en die persepsie van
die belangrikheid van die kognitiewe asfaset van dissipline nie.
Ha.: Daar is 'n statisties betekenisvolle verband tussen taaJ en die persepsie van die
belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline.
Ho; Die proporsie Afrikaanssprekendes verskiJ nie statisties betekenisvol van die
proporsie Engelssprekendes ten opsigte van hul persepsies van die
belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline nie.
Ha.; Die proporsie Afrikaanssprekendes verskil statistics betekenisvol van die
proporsie Engelssprekendes ten opsigte van hul persepsies van die
belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline.
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TABEL..:!.1 DETEKENISVOUfElD VAN VERSKILLE TUSSEN I.AAL:
GRQill TEN OPSIGTE VAN DIE PERSEPSIE VAN DIE
BELANGRIKHEID VAN DIE KOGNITIEWE AS FASET VAN
DISSIPLINE
..tH!lt~"'S
1.\.\1-. \luaJ..y KAt", I"'w Ibl'" 1.CM1 llu' li\\ ,.·.. ...,ok
(iROI r 1",1.. 'll' IkIMltlJ'"
n~
.\In- HI n,H '1>111 11,71 llH
~WlI 6-I.~1 I O.()l)l'"
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proporsie van groep se persepsies
grade van vryheid
Betekenisvol opdie 1% peil
ViI label 4.3 volg dit dat die nulhipotese (HoI) verwerp en die ahernatiewe hipotese
(Ha,) ondersteunword op die 1% peil van betekenis (P=O,OOO), Dit blyk dus dat daar
wei 'n statisties betekenisvolle verband tussen taal en die persepsie van die
belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline, is, Verder word die
nulhipotese (Ho:) verwerp en die alternatiewe hipotese (Ha.) ondersteun op die 1%
peil van betekenis. Daar is dus 'n statistiesbetekenisvolle verskil tussen die proporsie
Afrikaanssprekendcs endie proporsie Engelssprekendes ten opsigte van die persepsie
van die belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline. Proporsioneel beteken
dit dat 'n groter proporsie Afrikaanssprekendes (0.75) as Engelessprekendes (0.59) die
kognitiewe as faset van dissipline baie belangrik ago
4.4.3 Enkelverandrrfikr hipottsts met Ioyalifigsin as onafbankJike vrranderfike ten
epsigte van die brl.n~rikheid van die ko~nititweas furt vandissipline
Ho,: Oaar is nie 'n statistics betekenisvolle verband tussen kwalifikasies en die
persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as fasel van dissipline nie.
fla,: Oaar is 'n statistics betekenisvolle verband tussen kwalifikasie en die persepsie
van die belangrikhcid van die kognitiewe as faset van dissipline.
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lla.: Die proporsie ouers verskil statlsties betekenisvol van die proporsie
onderwysers len opsigte van hul persepsies van die belangrikheid van die
kognitiewe as faset van dissipline.
IAUEL 4.~ BETEKENISVOLHEIO VAN VERSKILLE TUSSEN or-
"QEDINGSHOEDA-NIGHEDE TEN OPSIGTE VAN OlE
PERSEPSIE VAN DIE IlELANGRIKHEID VAN DIE
KOGNITIEWE AS FASET VAN DISSIPLINE
I'lIlstt'SII_'l




I ~1C'f 71\\ nln 17'" o.ro ,'..x In.ox I n.llel'"
Ihs.."".......T 11'1 O.H no 0.76 '''')
I••,ul ')"2 0,1" H" 1.016 .\297
Ratio: proporsie van groep se pcrscpsies
GVV: grade van vryheid
..:Betekenisvol op die 1% peil
Uit tabel 4.5 volg dil dat die nulhipotese (Ho.) verwerp en die alternatiewe hipotese
(Ha.) ondersteun word op die 1% peil van betekenis (P=0.OO2). Ditbeteken dat daar
wei In statisticsbetekenisvolle verband tussen opvoedingshoedanigheid en die persepsie
van die belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline, bestaan. Vervolgens
word die nulbipoiese (Ho~) verwerp en die alternatiewe hipotese (Ha.) op die 10/0 peil
van betekenis (P=O.OO2) ondersteun. Our is dus 'n statisties betekenisvolle verskil
tussen die proporsie ouers en die proporsie onderwysers ten opsigte van die persepsie
van die belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline. 'n Groter proporsie
onderwysers (0.76) as ouers (0,70) beskou die kognitiewe as faset van dissipline baie
belangrik. Hierdie resultaat strook met die feit dat die verhouding tussen die ouer en
kind binne diegesinsopset meer intiem enKtmelsmallK is terwyl die verhouding tussen
die onderwyser en kind meer objekuef en kOJ.,''''f1ej (intellektuele vorming) van aard is
(Engelbrecht. cuI. 1982: 192;212).
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445 .:nktlvrrandtrtikt bipot~tS met skoolbftrokkrnhrid U onafhankJikt
vtrandtriikt ten epsigte van die ~1.nKrikhtid van dle ko~nitifWt as rastt van
dissipline
110,. Daar is nie 'n srausties betekenisvolle verband tussen skoolberrokkenheid en die
persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline nie.
IIa;: Daar is 'n statistics betekenisvolle verband tussen skoolbetrokkenheid en die
persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as laset van dissipline.
Ho.: Die proporsie respondente betrokke by hoerskole verskil nie statistics
betekenisvol van die proporsie respondente betrokke by laerskole ten opsigte
van hul persepsies van die belangrikheid van die kognitiewe as faset van
dissipline nie.
Ha, Die proporsie respondente betrokke by hoerskole verskil statistics betekenisvol
van die proporsie respondente betrokke by laerskole ten opsigte van hul
persepsies van die belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline.
BETEKENISVOLHEID VAN VERSKILLE
SKO-QJ~J3J~TR.OJ\KENI:JEIQ TEN OPSIGTE
PERSEPSIE VAN DIE BELANGRIKHElD





SMlOlJlt:. Mnior RIIlo IIaM RIIlO TotuJ l1ll O\V p•..-..de
rllulJJ-.~. hctan,- 1I.:1an~
11111) r~
l.acnlnnl ~::? 0,211 I07~ 0:72 '~01 0.15 I 0.69.
"~nnf "I~ O,N 1""1 0,71 ... In
T,.,ul 11M 0," 212t. I,'" ~
Ratio: proporsie van groep se persepsies
GVV: grade van vryheid
Uit tabel 4.6 volg dit dat die nulhipotese (Ho.) ondersteun word terwyl die
altematiewe hipotese (Ila,) verwerp word (P"'O.698). Dit beteken dat betrokkenheid,
hetsy by hoer- of'laerskool, geen statisties betekenisvolle verband toon ten opsigte van
die persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as fa.set van dissipline nie.
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Geen verdere uitsprake kan aangaande hierdie veranderlike gemaak word me.
4 4 6 Enktlvtrandtrlike hipottsts met oudcrdom as onafbankJike veranderlike ten
opsi~te van die belangrikheid van die kogDitirwe as rastt van dissipline
Ho,: Daar is nie 'n statisties berekenisvolle verband tussen ouderdom en die
persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as laset van dissipline nie.
lla.: Daar is 'n statlsties betekenisvolle verband tussen ouderdom en die persepsie
van die belangrikheid van die kognitiewe as faset vandissipline.
IAOELA,-1 BETEKENISVOLHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
QUDfROOMs.GWEfE TEN OPSIGTE VAN DIE
PERSEPSIE VAN DIE BELANGRIKHEID VAN DIE
KOGNITIEWE AS FASET VAN DISSIPLINE
rt.RSUOSIt:s
01III II 1>0\Is· \1.. RIl,.. IlaM RIl'" rucaal <.lu' II"\' p........s.:
ORIlfP ~Ianc' Iklan,t-
rllr. u..
1().1\ Jut 2,., 0.26 7~7 0.7. loOt)
I(H~lut HI 0.29 IJIIl 0.71 111M M' 2 O.~
~oJur . II OJI 190t 0,6'J 2112
I ••.ul II'J' 0.116 22~9 2.14 JIH
Ratio: proporsievan groep se persepsies
GVV: grade van vryheid
Vit tabel 4.7 word die nulhipotese (HOI) ondersteun. Dit beteken dat daar me 'n
statisites betekenisvolle verband tussen die genoemde ouderdomsgroepe, ten opsigte
van hul persepsies van die belangrikheid van die kognitiewe as rasel van dissipline, is
nie.
Geen verdere uitsprake kan aangaande hierdie veranderlike gemaak word nie.
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4 4 7 [nkl"'nnndtrtikt bipolnn met woonolrk as onafbankJikt nrandertike Ita
opsiJ:tl" van die btlanKrikhl"id van dle kOKnilil"Wl" a5 rastl van dissiplinl"
J10, Daar is nie 'n statisties betekenisvolle verband tussen woonplek die persepsie
van diebelangrikheid van die kognitiewe as faset vandissipline nie.
JIa.: Ollar is 'n statisties betekenisvolle verband tussen woonplek en die persepsie
van diebelangrikheid van die kognitiewe as fase: vandissipline
J10:: Die proporsie woonstelbewoners venkil rue statislics betekenisvol van die
proporsie huisbewoners len opsigte van hul persepsies van die belangrikheid
van die kognitiewe as faset van dissipline nie.
Ha.: Die proporsie woonstelbewoners verskil statisties betekenisvol van die
proporsie huisbewoners ten opsigte van hul persepsies van die belangrikheid
van die kognitiewe as faset van dissipline.
:rt\BEL4~~ BETEKENISVOLHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
~O_QN-~1,.EK VAN DIE OPVOEDER TEN OPSIGTE VAN
DIE PERSEPSIE VAN DIE BELANGRIKIIEID VAN DIE
KOGNITIEWE AS FASET VAN DISSIPLINE
Pf.RSU'SIJ.'l
W(x)~ru·.'" Mmd« RIUo IlaM IlIbo 10U&I (,111 OVV p......
l>cLq- IleI....
,... nl.
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RI~ 0.1') I'nr) 0.71 2ltf)~
T.'C.u1 m O.~~ 222'1 H\ 11Zit
Ratio: proporsie van groep se persepsies
GVV: grade van vryheid
Uit tabel 4.8 volg dit dat die nulhipotese (110,) ondersteun word (P"O.226). Our is
dus nie 'n sratisries betekenisvolle verband tussen die woonplck van die opvoeder en
die persepsie van die belangrikheid van diekognitiewe as f&Set van di1Sipline rue.
Geen verdere uitsprake kan aangaande hierdie veranderlike gemaak word nie
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4 4 8 Enktlvtrandtrfikt bipOIMM mel lodsdjtnsHu vtrbinttnis U onafhankJikt
veranderiike ten opsiKtf van die btlanRrikhtid van dle kOKnititwf as raset van
dissipline
Ho.: Daar is nie 'n statisties betekenisvolle verband tussen godsdienstige verbiruenis
en die persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline
me.
Ha.; Daar is 'n statisues betekenisvolle verband tussen godsdienstige verbintenis en
die persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as fase: van dissipline.
Ho,; Die proporsie respondente met 'n christelike godsdienstige verbintenis verskil
nie statisiies betekenisvol van die proporsie respondente met 'n nie-christelike
godsdienstige verbintenis len opsigte van hul persepsies van die belangrikheid
van die kognitiewe as faset van dissipline nie,
Ha.: Die proporsie respondente met 'n christelike godsdienstige verbintenis verskil
statisties betekenisvol van die proporsie respondente met 'n nie-christelike
godsdienstige verbintenis ten opsigte van hut persepsies van die belangrikheid
van die kognitiewe as faset van dissipline.
It\llE~ BETEKENISVOLHEIO VAN VERSKILLE TUSSEN GODS-
OIENSTIGE VERBINTENlS VAN DIE OPVOEDER TEN
OPSIGTE VAN DIE PERSEPSIE VAN DIE BELANGRlK-
HElD VAN DIE KOGNITIEWE AS FASET VAN OISSI-
PlINE
PI-,RS[PSlf~"
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proporsie van groep se persepsies
grade vanvryhcid
Betekenisvol op S% pcil
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Uit tabel ".9 kan aJgelei word dat die nulhipotese (J10,) ten gunste van die alternatiewe
hipotese (Ha,) verwerp word op die 5% peil van betekenis (1'=0.047). Dit bereken dat
daar wei 'n statisties berekenisvolle verband tussen die verskillende Godsdienstige
verbintenisse, ten opsigte van hul persepsies van die belangrikheid van die kognitiewe
as taset van dissipline, is
Vervolgens word die nulhipotese (Ho.) verwerp terwyl die alternatiewe hipotese (Ha.)
op die 5% peil van betekenis W=O.047) ondersteun word. Dit beteken dat daar wei 'n
statisries betekenisvolle verskil is tussen die proporsie respondente met 'n christelike
godsdienstige verbintenis en die proporsie respondents met 'n nie-chrisrelike
godsdienstige verbintenis, ten opsigte van die persepsie van die belangrikheid van die
kognitiewe as faset van dissipline. 'n Groter proporsie (0.72) respondente met 'n
Christelike godsdienstige verbintenis beskou die kognitiewe in 'n ernstiger lig as die
proporsie respondente met'n nie-christelikegodsdienstige verbintenis (0.66).
4.".9 Enkelnranderlike hipottsfS mel h uwelilql.lu, as onafbanklike veranderlike ten
opsi~te van die btlan~rikheid van die ko~nilieweas faset van dissipline
Ho.: Our is nie 'n statisties betekenisvolle verband tussen huwelikstatus en die
persepsievan die belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline nie.
Ha,: Daar is 'n statisties betekenisvolle verband tussen huwelikstatus en die
persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as faset van dissipline.
IL\O_El.3~ BETEKENISVOLHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
HUWELI~STATllS VAN DIE OPVOEDER TEN OPSIGTE
VAN DIE PERSEPSIE VAN DIE BELANGRIKHEID VAN
DIEKOGNITIEWE AS FASET VAN DISSIPLINE
PUst.PS"'_'i
III wuIt... \I11llkf 11M'" l/.aac JUt... loUaI (.111' (1\ \ r·.....,,w
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Uit iabel 4 10 volg du dat die nulhipotese (lto.) ondersteun word terwyl die
alternatiewe hipotese (Ha.) verwerp word Dit impliseer dat daar geen statisties
betekenisvolle verband tussen huwelikstetus en die persepsie van die belangrikheid
van die kognitiewe as fuet van dissipline, isnie
Geen verdere uitsprake kan aangaande hierdie veranderlike genwk word nie.
·l4 10 Enkelvtrandtrllkt hlpotfSfS met 880181 klndtn 90 'emkool as onafbankJikt
nrandtrtikt ttn opsllCte van die MlanRrikhtid van die kOJlnilltwe as raset van
dissiplint
110, : Ow is nie 'n statisties betekenisvolle verband tussen die aantal kinders van
opvoeders op laerskool en die persepsie van die belangrikheid van die
kognitiewe as lasct van dissipline nie.
Ha.: Daar is 'n statisties betekenisvolle verband tussen die untal kinders van
opvoeders op laerskool en die persepsie van die belangrikheid van die
kognitiewe as faset van dissipline
Ho.: Die proporsie respondente met geen kinders op laerskool verskil nie statisties
betekenisvol van die proporsie respondente wat wei kinders op laerskool het,
ten opsigte van hul persepsies van die belangrikheid van die kognitiewe as
faset van dissipline nie.
Ha.: Die proporsie respondente met geen kinders op laerskool verskil statisties
betekenisvol van die proporsie respondente wat wei kinders op laerskool het,
ten opsigte van hul persepsies van die belangrikheid van die kognitiewe as
fasel van dissipline.
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IABEL_,tll BETEKENISVOLHElD VAN VERSKILLE TUSSEN DIE
AANTAL KINDERS VAN OPVOEDERS OP LAERSKOOL
TEN OPSIGTE VAN DIE PERSEPSIE VAN DIE BELANG-
RIKHEID VAN DIE KOGNITIEWE AS FASET VAN
DISSIPLINE
I'lltsrpsus
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Uit tabel 4.II volg dit dat die nulhipotese (Ho.) ondersteun word. Daar is met
ander woorde geen statistics betekenisvolle verband tussen die aantal kinders op
laerskool en die persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as faset van
dissipline, nie.
Geen verdere uitsprake kan aangaande hierdie veranderJike gemaak word rue.
4.4.11 Enkelnrandrrlike hipoteses met ..ntal kinde" OD hofnkool as onafbanklike
vennderlike ten opsigte van die btlangrikheid van die kognitlnn as fuet van
disslpline
HOI: Oaar is nie 'n statistics betekenisvolJe verband tussen die unta! kinders van
opvoeders op hoerskool en die persepsie van die belangrikheid van die
kognitiewe as faset van dissipline nie,
Ha,: Oaar is 'n statistics betekenisvolle verband tussen die untal kinders van
opvoeders op hoerskool en die persepsie van die belangrikheid van die
kognitiewe as faset van dissipline.
Ho,; Die proponie respondente met geen kinders op hoerskool verskil nie
sntistles betekenisvol van die proporsie respondente wat wei kinders op
hoerskoo! het, ten opsigte van hul persepsies van die belangrikheid '-an die
kognitiewe as fasel van dissipline nie.
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Ha, Die proporsie respondente met geen kinders op hoerskool verskil statistics
betekenisvol van die proporsie respondente wat wei kinders op hoerskool
her, len opsigte van hul persepsies van die belangrikheid van die kognitiewe
as tase: van dissipline.
TAllE.L4.l2 UETEKENISVOLHElD VAN VERSKILLE TUSSEN DIE
AANTAL KINDERS VAN OPVOEDERS OP HOeRSKOOL
TEN OPSIGTE V AN DIE PERSEPSIE VAN DIE UELANG-
RIKIIEID VAN DIE KOGNlTlEWE AS FASET VAN
OISSIPIINF.
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Uit tabel 4.12 volg dit dat nulhipotese (Ho.] ondersteun word (P=O.087). Dit
beteken dat daar is nie 'n statistics betekenisvolle verband tussen die aantal kinders
van die opvoeders op hoerskool en die persepsie van die belangrikheid van die
kognitiewe as faset van dissipline, nie.
Geen verdere uitsprake kan aangaande hierdie veranderlike gemaak word nie.
4.4.12 Enkelveranderfike hipeteses met inkomUeka,rgode IS onafbankJikt
veranderflke 'en opsi~te van die bdlnRrikheid van die k~nitltwe as faset van
diuipline
Ho,: Daar is nie 'n statisties betekenisvolle verband tussen inkomsrekategorie en
die persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as fasct van dissipline
nie.
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Ha.. Our is 'n sratisties berekenisvolle verband tussen inkomstekategorie en die
persepsie van die belangrikheidvan die kognitiewe as taset van dissipline
TADEL_"LU llETEKENISVOLHEID VAN VERSKILLE TUSSEN
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••. Betekenisvol op 1% peil
Uit tabel 4.13 volg dit dat die nulhipotese (Ho.) verwerp en ahematiewe hipotese
(Hal) ondersteun word op die 1% peil van betekenis (P::Q,OOO). Dit beteken dat
daar weI 'n statisties betekenisvolle verband is tussen die onderskeie
inkomstekategoriee en die persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as
faset van dissipline,
Uit die resultate blyk dit dat 'n meerderheid respondente, wat diekognitiewe tydens
dissiplinering baie belangrik ag, uit die laerinkomstegrcepe (R40 000 en onder;
R41 OOO-R80 (00) afkornstig is. Slegs 'n klein hoeveelheid van die respondente
wat uit die boer inkomstegroep afkomnig is (RSI 000 en meet') huldig dieselfde
mening. Hierdie uitkoms is verrassend aangesien die teendeel in die literatuur gestel
word. Volgens Engelbrecht. eLal (1982:202) is ouers uit die arbeidersklas
(Iaerinkomstegroepe) meer geneig om pumuef te dissiplineer terwyl die ouers uit
hoer klasse (hoer inkomstegroep) eerder konstruktief en weI op grond van hulle
beoordelmg (kognitieO van die kind sebedoelings en motiewe, dissiplineer,
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4.5 SLOT
In hierdie hoofstuk is die ingesamelde data van die vraelyste getebuleer, geanaliseer
en geinterpreteer.
In hoofstuk 5 word die bevindinge van hierdie studie saamgevat en voorstelle ten
opsigte van die operasionalisering daarvan, gedoen. Beperkinge van hierdie studie




S"~tEVA1TING. GEVOLGTREKKINGS EN AANUEVEUNGS
5 I KONTEKS VAN DIEONDERSOEK
III hoofstuk I is daar op die noodsaaklikheid en die moontlikheid van dissipline in die
opvoeding gewys wat beslis aanduidend is van hoe belangrik dil is dat dum korrek en
opvoedkundig verantwoordbaar met dissipline orngegaan moet word. Dit is teen
hierdie agtergrond dat daar tot die beset' gekom is dat die kognitiewe in die verband 'n
belangrike bydrae tot die toepassing van dissipline behoort te kan lewer. Uit die
literatuurondersoek hel dit ann die lig gekom dat indien daar tydens die dissiplinering
van 'n kind nie genoegsaam aandag geskenk is ann onder andere aspekte soos ItI"/'
persepsie en hc}:."p nie, dit dikwels 'n mislukking in die dissiplineringsproses tot
gevolg gehad het Die doel van hierdie studie was dan die identifisering van hierdic
deelaspekte van kognisie en om aanduidings van die moontlike bydraes wat hierdie
deelaspckte tot eflektiewe toepassing van dissiplinc kan lewer, ie gee.
In hoofstuk 2 is daar oorgegaan tot 'n vcrfyning van die geidentifiseerde deelaspekte
van kognisie aan die hand van 'n literatuurstudie. Voortspruitend uit die
literatuurstudie asook die aannarnes wat gemaak is, is daar lot 'n algemene werkbare
definisie virdie kognitiewe faset van dissipline gekom.
lloofstuk 3 beskryf die navorsingsontwerp en verloop van die ondersoek. Die
statistiese ontleding en interpretasie van die ernpiriese gegewens is in hoofstuk 4
gedoen. In hierdie hoofstuk word die belangrikste bevindinge saamgevat,
gevolgtrekkings word gernaak en enkele aanbevelings rakende die kognitiewe faset
van dissiplinc word gemaak.
S 2 SAMEVATTING VAN BEVINDINGE EN GEVOI.GTREKKINGS
VOORTSPRUITEND UIT DIE EMPIRIESE ONDERSOEK
Die hoe gerniddelde skanltcllings (Tabel 4 I) wat verkry is dui daarop dat sekere
kognitiewe aspekte tydens dissiplinering tog as baie belangrik geag word Die
kognuiewe aspekte wat as die bclnngrikste beskou word (gemiddetde skaahellings
tussen 8.63 en 8.29) is hc.'W'" (vernaan]. /c.'tr, ""I/ltd'nllk en die ~c.'I~lIt Uit die
resultateblyk dit dnt die volgende aspekte geen verbandeof ,.erskille toon ten opsigte
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van die persepsie van die belangrikheid van die kogniuewe as 1'a5et van dissipline nie
• kW3Iitika~ie, van opvoeders (vergelyk tabel 44)
• ~UOkk(nh~id van opvoeders by b~roQfJ.Aer~olc (vergelyk tabel-t.o)
• umAlkinden van opvoeders op Il,~nkool (vergelyk label .. II )
• lWluu.yndm van opvoeders op hoo,k,ool (vergelyk label .. 12)
• QudcrdQrns!Uocpe van opvoeders (vergelyk label 4.7)
• wQonpl(k van opvoeders (vergelyk label48)
• huw~liut3tusvanopvoeders (vergelyk label 4. 10)
llierbenewens kan dil gestel word dlll die respondente wal onder bogenoemde
aspekte resorteer nogtans die kognitiewe as faset van dissipline, baie belangrik ag.
Vervolgens, die aspekte wat na aanleiding van die resultate wei verbande of verskille
loon len opsigte van die persepsie van die belangrikheid van die kognitiewe as faset
van dissipline.
• gcslag: 'n Groter proporsie dames (0,74) as mans (0.68) beskou die kognitiewe as
faset van dissipline baie belangrik (vergelyk label 4.2). Die dames beskou die
kognitiewe in 'n emstiger lig. Oil kan moontlik toegeskryf word aan die feit dal
die moeder (ouer, onderwyser) die natuurlike toalonderwvseres (vergelyk
hoofstuk 4 paragraaf 4.4.1) is en dat laasgenoemde (lui wai 'n deelsaspek van die
kognitiewe is) veral deurslag vind in haar gekose metode van dissiplinering.
Daarorn dat sy diekognitiewe hoog aanslaan.
• taalgrQq)(: 'n Groter proporsie Afrikaanssprekendes (0.75) as Engelssprekendes
(0.59) ag die kogniiiewe as faset vandissipline, baie belangrik (vergelyk label 4.3).
Die Afrikaanssprekendes rneen dus dill die kognitiewe 'n baie belangrike faset van
dissipline is.enbeskou dit in 'n ernstiger lig as die Engelssprekendes.
• hoedanigheid lS.oueroConderwyS((. 'n Groter proporsie ondcrwysen (0.76) as
ouers (0.70) all die kognitiewe as f&set van dissipline baie belangrik. Hierdie
resultaal is 'n heenwysing na die feit daldie verhouding tussen die ouerendie.kind
binne diegesinseenheid meer subjekliefenKt''Of!lvrtall"R is. lerwyl die verhouding
tussen ondcrny5(f en kind meer objeklief en k"Il",,,tf (inlelleklucle vorming) van
aard is (Vergelyk hoofstuk 4 paragruf 44.4) Nietc:min bnkou beide die ouer en
die onderwyser diekognitiewe as baiebclangrik (ver8elyk libel46)
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• K<xhdiemWQq>e Die Christelike godsdiensgroepe beg proporsioneel 'n boer
waarde (0.72) un die kognitiewe as lisel van dissipline, as wal die proporsie nie-
christelike godsdiensgroepe (0.66) dwaan heg (vergelyk label 4.9). Die Christen
georienteerdes pills dus In hoer premie opdie kognitiewe as laset van dissipline as
die groep mel In nie-christelike godsdiensverband.
• inkomstekateaorie Hierdie aspek blyk 'n belangrike rol te speel len opsigte van
die beskouinge oor die persepsies van die belangrikheid van die kognitiewe 15
faset van dissipline. Proporsioneel (0.72 en 0,66) beskou die twee
laerinkomstegroepe (onder R80 ()()() per jllr) die kognitiewe as fuet van dissipline
in 'n emstiger lig as die proporsie hoerinkomstegroep (0,65) (vergelyk label 4 13)
Hierdie uitslag is verrassend aangesien die literatuur die teendeel gestel het. Dair
is gevind dst ouers Uil die arbeidersklas (taerinkomstegroepe) meer geneig is om
pllmllt! te dasiplineer. lerwyl dil eerder die ouers uil die hoer klasse (hoer
inkomstegroep) is wat neig om op grond van hul beoordeling (koJ(1IIl1t/) van die
kind se bedoelings en motiewe, te dissiplineer (vergelyk hoofstuk 4 paragraaf
4.4.12).
5.3 MOONTLIKE RIGLYNE EN OPVOEDlNGSIMPLlKASJES
Die bevindinge en gevolgtrekkings van die onderhawige skripsie geeaanleiding 101 die
volgende aanbevelings:
53.1 Aanbnelinp ltD opslKte van die kORnltltwt u (Ud van dlsslpliDe
AAngcsien daar nie van ouerpare verwag word om 'n kursus in kinderopvoeding (of
dissiplincring) te voltooi alvorens hulle kan -kwalifiseer- om mel 'n gesin te begin nie
(Mol, 1987:3) gebeur dil dal die ouer weens 'ngchrek un kennis en ervaring dikwds
fOUleel' op diegebied van dissipline.
Die primere doelwit van elke ouer moet dus wees om die basiese sidkundige
benaderings. wurop die moderne idees van opbouende dissipline (in hierdie gcval die
kognitiewe fasel van dissipline) gegrond is. te ,...ntaan (begryp). Met die hulp van
"begrip" kan die onsekerhcid en emosjoncle spanning Wit soms met dissiplinering
gepaard gun. 8edimineer word. Vandw die bevinding cial M1tNP (ven1un) deur
die respondc:nte IS die belangrikSie aspek \'In die kognitiewe IS fUd van diuipline.
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beskou word (vergelyk tabel 4. 1).
Vervolgens word die volgende aanbevelings gemaak:
Oueropleiding in die vorm van oueraande en werkswinkels moet van stapel gestuur
word. Tydens hierdie geleemhede kan kundige sprekers opvoedkundige praatjies
lewer insake onderwerpe soos:
• die uitvoering van ouerlike gesag en dissipline deur veral van die beginsels en
metodes van demokratiese geSilgsl~idin8 gebruik te mnak (vergelyk hoofstuk 2
pllragraaf2,5).
• die korrekte (opvoedkundig verantwoordbare) ImIlwcndio!lYIUlJaal. Die ouer kan
op 'n praktiese wyse, deur die beginsels van PET (Parent effectiveness training) en
STEP (Systematically training effective parents) toe te pas, geleer word om sekere
taalvaardigheidstegnieke soos "aktiefluister" en die stuur van "ek boodskappe" in
te oefcn cn te gebruik tydens dissiplinering, Deur "aktief te luister" help die ouer
die kind om sy (wan)gedrag in Ye(}taallbjt~ taal (vir die kind) te verwoord sodat
die kind uitcindelik self met 'n cplossing vir die probleem vorendag kan korn.
Wanneer die ouer "ek boodskappe" stuur dwing hy die kind om~_<jillk oor die
irnplikasies wat sy(wanjgedrag vir ander inhou. Diedoel van effektiewe dissipline
is om die kind te laat nadink oar sy wangedrag. Oit is belangrik dat die ouer
woorde soos "stout". "lui", en "onverantwoordelik" uit sy woordeskat sal haal
wanneer hy met die kind komrnunikeer.
In teenstelling met die ouer, beskik die onderwyser oor 'n groot hoeveelheid
bQek~cnnis aangaande aspekte soos verskillende tipes opvoedingsmodelle,
benaderings tot dissipline (kognitief behavioristies en selfgeldend), Our is egter
steeds'n leemte (veral by die beginner onderwyser) ten opsigte van die toepassing van
hierdie kennis in die praktyk.
In die lig hiervan sal die onderwyser dievaardigheid om k(".,,,,,flt!te dissiplineer, moo
aanleer. Dit impliseer dat hy die belangrikheid van die kognitiewe aspekte (toal,
persepste, c/':II*t, KcJu:Ilf!. IIUII( ell bcKTlp) sal ~f en doclbewus in sy
dissiplineringsproses sal meet implernenteer sodat hy reg·..erdig en billik kan
dissiplineer
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Die volgendeopleidingsmoontlikhede kan genoem word:
• indi~nSQpleidi!l!UkursYs~: Ervare kollegas kan tvdens hierdie geleenthede
praktiese riglyne bied len opsigte van die aanwending van toereikende orde-hou
melodes deur veral te verwys na die bydraes van lui. persepsie, denke, leer.
geheue, begrip en leer in hierdie verband.
• orienterinsskursusse Veral die beginneronderwyser moet spesiaal ten opsigte van
die praktiese uitoefening van gesag opgelei word. Tydens hierdie geleenthede
moet daar aan die onderwyser wenke deurgegee word van hoe hy doelbewus die
kognitiewe aspekte tydens dissiplinering kan verreken en sodoende die
etlektiwiteit van die dissiplineringsproses kan verhoog.
• kursusse.in kogniliewegesagsleiding waar onderwerpe soos demokrasie en die
daarstelling van dissiplinereels, belangrikheid van akkurate persepsies in die
voorkoming van dissiplineproblerne en die waarde van kommunikasie
(opvoedkundige verantwoordbare taalxehnllk) by die toepassing van dissipline ter
sprake korn.
53.2 AanbevelinRs ten opsiRte van dissiplinc
In hierdie verband kan die omvauende verslag wat die to fasette (vergelyk paragraaf
1.1) se resultate omskryf. geraadpleeg word sodat daar konstruktiewe riglyne
saarngevoeg kan word wat dissipline in In breer perspektiefkan omskryf.
Vermelde bevindinge sal in die gesamentlike projekverslag. getitel "Persepsies van die
belangrikheid van die fasette van dissipline", saamgevat word.
5.4 VERDERE NAVORSING
Ilierdie ondersoek handel slegs oor die persepsie van die belangrikheid van die
kognitiewe tydens die toepassing van dissipline.
Verdere navorsing behoort ondemeern te word:
• om vas te stel wat die kind se persepsieten opsigte van die kognitiewe as f8sct van
dissipline is.
60
• waller metodets) aangewend kan word om ouers en onderwysers te oortuig van
die belangrikheid van die /cOJ{IIII1t.'U': by die toepassing van dissipline en om die
irnplementering daarvan in die dissiplineringsproses Dan te moedig.
• om te bepaal waller kernvakke in 'n praktykgerigte kursus in kognitiewe
gesagsleiding (vir voornemende onderwysers) ingesluit moet word.
55 TEKORTKOMINGE VAN DIE STUDIE
Die volgende tekortkominge word in hierdie studie ondervind:
• Slcgs een faset, naamlik die kognitiewe as faset van dissipline, is in hierdie skripsie
beskryf Die ander fasette (vergelyk paragraaf 1.1) is ter insae by die Randse
Afrikannse Universiteit beskikbaar, As gevolg van die omvang van die projek kan
slegs 'n beperkte lWltal items (9) ten opsigte van die kognitiewe in die vraelys
ingesluit word. Die items waarop daar uiteindelik besluit is, is toe ingesluit en blyk
egter dieonderwerp goed te dek.
• 'n Steekproef is gedoen en vraelyste IS nie landswyd uitgestuur nie, aile
bevolkings- en rassegroepe is ook nie deur die steekproefgedek nie.
• Onderhoude met die respondente insake die spesitieke items kon die
dieptcordening van die ondersoek verder verhoog het.
• Ander onathanklike veranderlikes kon bykomend tot die spesitieke groeperings
gevoeg word, maar weens die beperkte omvang van die studie kon slegs 'n
beperkte aamal onaJhanklikc veranderlikes oorweeg word.
• Subjektiwiteit van die navorser bemvloed die aard en omvang van die items in die
vraelys asook die interpretasie van die gegewens en voortspruitende
gevolgtrekkings.
• Aangesien die vrae geformuleer is in terme van "hoe be1angrik isdit dat is daar
in 'n sekere sin hipotetiese antwoorde verkry. Verder VCf\ltYS elke item inderdaad
no 'n belangrike sank rakc:ndc dissiplinc Oit is dus te verwagte dat elke
respondent wal 'n kind se belange op die han dra, dit as uiters belangrik sou klas
Vervolgens isdw nie so In grOOI diskriminasic verkry as wat verwag is nic Oil
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was dus nodig om van die oorspronklike beplanning af te wyk. (8aie respondente
het 8 en veral9 as respons gemerk). Our is toe op die volgende strategie besluit:
response I 101 7 is toe as em kategorie, naamJik mmder belatlgrlk (bo-aan die
label) saamgevoeg en response 8 en 9 is as baie ~It",}..",k (bo-aan die tabel)
saamgevoeg
50 SLOT
Die "kognitiewe" blyk uit die resuhate van die ondersoek 'n baie belangrike faset van
dissipline te wees Ole geidentifiseerde deelaspekte (wat die onderbou van die
kognitiewe vorm) dra as gevolg van hulle onderlinge verwantskap met mekaar, elkeen
op 'n unieke wyse by tot die effektiwiteit van die dissiplineringsproses. Vervolgens is
dit belangrik dat elke opvoeder wat effektief wit dissiplineer, deeglik sal moet besin
oor hierdie kognitiewe deelaspekte, alvorens hy dissiplinere optrede teenoor 'n kind
oorweeg. Sodoende kan die onsekerheid en emosionele spanning wat nonnaaJweg
met dissipline gepaard gaan, op hierdie wyse geelirnineer word.
Die kognitiewe faset van dissipline is dus 'nbenadering (beskouing) lot dissipline wat
daarop gemik is om wangedrag permanent te verander deur die aanleer van
gedragsveranderende vaardighede, asook die bemvloeding van kognuiewe funksies
500S die geheue, persepsie, leer. begrip, insig en taal.
Die opvoeder wat die persepsie huldig dat die kind kognitief toerekenbaar vir sy
gedrag is. wat hom dit ten doel stel om die kind te help om die verband tussen sy
gedrag en die konsekwensies daarvan te verstoan, en wat die kind leer hoe om beheer
oorsy eie gedrag uit te oefen, ondersteun dus die kind se pogings om selfdissipline te
ontwikkeJ. Selfdissipline is 'n langtennyndoelwit van dissipline en 'n wesenskenmerk
van volwassenheid. Deur 'n groter ~1lStheid en erkenning van die kognuiewe as
f&set van dissipline kan opvoeders hierdie doelwit (seJfdissipline) bevorder en die
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DEPMTHEIIT OF EDUCATIONAL SCIENCES
Geallte Onde rwyllers/Ouers
Dear Teachers/Parentll
'n .'avorsln9span ven hlerd1e d"ptIL'tement onderneel tane 'n projek in
verlJand met dle dieBipl1nerinq van kineJers. Dit 111 'n saak WAt
!loved prohleme en Ilpnnninq by opvoederll en kinden varooraaek, Onll
,,11 probeer Vl\lIl5tel ann \-'ntter veretstes dlaeipUner1nq llIoet voldoen
om dlt et!ektilHler en mlnder problemat1ell vir almal te maak. Onll
hH hlerd1e Inllqtlnc;r onder andere nod1c;r 0111 ons onderWYlllltudente
beter op te le1 vir die opvoedlnqsttlllk.
SIll u 8sseblief 80 vdendeUk weell om IIIUlilI te werk? Vul annebl1et
hlerdle vraelYII 1n en lJesorg dit weer binne 48 uur terug lJy die
skool. Onll sal dit so waardeer. Dit c;raan ongeveer 20 lIIinute van u
tyd ln beslay neem. Bale dankle.
Research reqtlrding the issue of the dhc1pUninq of children is
currently lJein9 conducted lJy a team at researchers from thin
depal'tment. Discipline 1s a eens!tivf! issue which hall otten led to
problem eituatlons and stress for both educators and children. The
81m of this research is to 88certain what the requirements are to
mak'! the di8clpllniny of children more effective And lesl
problematic for all concerned. In addition, this information will
be implemented in our teacher training programs with the aIm to
better equip student teachers for their teaching task.
We would sincerely appreciate your co-operation reqarding this
188ue. If you do participate, please complete the q\leBtionnalre and
return lt to the school within 48 hours. It wIll be qreatly
appreciated. Th'!! questionnaire should not take up more than 20
minuten at: your time.
Voor u begin. let An~bl1cC op dig yolgeode I
BeCoro you Blut. pleOSe keep the follow1ng io mimh
1. Uaar Is qeen IeQte of verkeerde antwoorde nle - one lJenodlq u
eer11ke oordeal , '.
Then are no r19ht or wronq answen. He require only your
honest opinion.
2. neaqeer luebUd op I\LLC vue.




3. As u u reaksie wll verander, krap dit net duldel1k uit.
You may change any ot your InS\1ers it you so \/lsh by crossing
out the incorrect ansver very clearly.
4. Hoenle u naam ventrek nle. Alles is anonlem.
Do not write your name on this questionnaire. All respondents
will remain anonymous.
5. Onthou om dit assebl1et dadel1k by die skool in to dten,
Please remember to return the quentlonnalre to the nchool
immediately on completion thereot.
Noqmaals bale dankie vir u samewerkin9.
Thank you tor your co-operation.
SAL U ASSEBLICF DIE VOLGEtlOC BESOtlOERJIEOE It, VERBANO MET USELF VERSTREK
KINDLY COliPLETC THE FOW:>WING PERSONAL PARTICULARS
ItERX HET •N "X"
ItARK HI111 Al' "X"
Kantoorgebruik\otUce useDID (1-4)




2. Hatter taal beskou u as u huilltaal?
Which language do you regard as your home language?
Afrikaans
Engels/English
Afrikaans en Engels/Afrikaans and English
Ander/Other
3. U hoogste onderwyskwaUfikas1e?
Your hiqhest educational qualification?
Laer as st. 10/lower than std. 10
St. 10/std. 10
Diploma na st. lO/diploma atter std. 10
B-G raad/B-degree
Naqraadse kwalitikas1e/Post graduate qualification
4. Ek wl die vraelys in as.

















5. Ek 10 oorweqend betrokke by
I aJI _oatly involved at
'n herskool\a priury school
'n hoilnkool/a high (secondArY) school
6. Wat 115 U ouderdolll?/What is your ACje?









8. Ek is lid van 'n Christel1ke Kerk
I am a. member of a Christian church
Ek behoort aan qeen kerk nie
I don't belong to any church
Ek het 'n Ander geloot AS die Christel1ke geloot
(Hoem u geloot ot Kerkverband) .
I have a ditterent faith to the Christian taith
(Name your taith or church) •••..••••••••••••..••••.
9. Herk assebUef wet op u van toepassing is. Ek lSI





10. tfoeveel kindera het u tans
How many chrldren do you currently have
op laerakool/at primary school






11. U 1nkollllte per jeer?
Your annual lncolle?
R21,OOO - R40,000
R41,OOO - R60,OOO )
R61,OOO - R80,000 4
R81,000 - R100,000 5
Rl01,OOO - R120,000
R121,000 - R140,OOO
R141 ,000 - R160,OOO
Deer as/llore then R160,OOO (18)
Hinder all/lells than R20,000 per 'aar/per annUlI
-4-
GEE U OORDEEL DEUR TELKEtlS 'N I<RUISIE TE TREK OP DIE SKML WAT BY COO
VRMG VOORSIEH ISIHAAK YOUR OPINIOI/ HITII AU ·X· ON nu: SCALe PROVIDED
FOR EACH QUESTION.
lIoe BELI\NGRIK IS OIT IN DIE DISSIPLINERIUG VAN 'N KIND OAT.
1I0W IHPORTANT IS IT WHEN DISCIPLIlIIUG A CHILD THAT.
1. u die kind se ontwikkeUn<japell in a9 neem?
you keep the chUd'a stage ot development in mind?
minder belanCjrlk 1 bale belan<jrlk
leSIS important '--~__"-,",--""",-__--I_..L.--' very lmport.ant ( 19)
2. hY/BY die qeleentheid geqee moet word om sy/hllar kant van
die saak te std?
that he/she be c;riven the opportunity to state his/her calle?
minder belanc;rrik 1 bale belanqrlk
1es s important '-"""----'----''-'--''''''--'--__L_--£.--' very impo r tan t ( 20)
3. daar voortdurend oar die kind lie eie ver4llt\loordel1khe1d
vir By gedrag onderhandel moet word?
there should be continuous neqotiation re9ardln9 the child's





4. die kind moet aanvaar dat hy/sy onderworpe is aan c;ruag?
the child should accept that he/she is subjected to author! ty?




5. diss1pl1n&re toepassing op skool wetlik behou lIOet word?







ltoe BELAlIGRIK IS OIT Itl ole DISSIPLINERItIG VAti •N KItID OAT.
11014 IHPORTAtrr IS IT WllEt' DISCIPLINING A CHILD THAT.
6.. die kind lIy bestaande eens ten by lIV maats lIoet I>eholl?






1. die kin(! berou sal h6 oor sv/haar gedraq?





B. dat die kind moet kan onderske! tussen rft9 en verkeerd?






9. die kind daardsur gedwInQ sal word om nft te sUnk oor sy
oortreding(e)?





10. straf opbouend moet wees?





11. sy/haar verhoor reQverdiQ moet wees?






ItOE BELNKiRIK IS OIT IN DIE OISSIPLItlERING VAN 'N KIND OAT.
HOW IMPORTANT IS IT WHEN DISCIPLINING A CHILD THAT.
12. die kind ook die opvoeder se posh!e moet inaren ten opsl(Jte
van diaaiplinering?






13. die kind se houding teenoor geaaq 1n aq qeneem word?
the child I s atU tude towards author1 ty be taken into
consideration?
minder belangrik baie belanCJrik
len important very important (31)
14. u altyd in belanCJ van die kind optree?
you always act in the interest ot the chUd?
minder belangrlk 1 baie belanCJrlk
less important very important (32)
15. strer aan die kind nie status aan hom/haar verleen in die
groep nie?






16. die kind steeds voe 1 hy/sy word as mens CJereapekteer?





17. die opvoeder lIIOet pandr1nq op dit wat reCJ is?






11Of: BEt.AUGRTJ< IS 01T III DIE DISSIPLJlItRlllG VAll 'n KJlm OAT.
11011 IllPORTAUT IS IT 'niEU OISCIPLUIIlKi A CHILD TIIATI
18. u UAlgebruik vir die kind dutdellk verstaanbaar is?





19. stra! 'n IlIAte van ve rnede r Inq tnhou?
punishment ahould entail A senae or humiliation?
minder belangrik 1
leaB important
20. die kind velltghetd ondervind?







21. daar na aHornllt.ie\le dissipUnAre maatreiHs gelloek moet word
uanneer daar botsende belange is tuasen die kind en dte opvoeder?
alternative disciplinary measures be sought "hen connict ot





22. die kind se monswaardigheid in die gesagsituasie in aanmerkin9
geneem moet \lord?






23. die toepassing van tuCJ by aUe opvoeders moet berms?







flOE BEWIGRIK IS DIT IN DIE DISSIPLINERING VAN 'N KIND DATI
IIOW IMPORTANT IS IT wtiEN DISCIPLINING A CHILD THAT.
24. die portuurgroep die discsipline aanvaarbaar lIOot vind?
the lIleasure ot discipline be tound Acceptable bV tho peer 9roup1
minder belanQrik 1
less important
25. die kind 'n Qovoel van vertrouo in u het?







26. kenseneue bere1k moet word ten opsigte van die lIIisstAp wat
die kind 90pleeq het?
consensus be reached re9arding the trans9r08s1on cOllllllitted
by the child?
minder bolangrik
le88 important L.....L---'-_....... L--I-~....J,_J.-.J
bale belan9r1k
very important (44)
27. hy/sy tot OU\1§ 10519 ten op8igte van 8Y oortredinq(s) 8al kona?
he/she should come to ne'" inolght regardinCjl hill transCjlresdon?




28. die kind ervear dat daar vir hom/haar om90gee word?
the child experiences that he/she is cared for?
minder bolangrik 1
less important
29. 9roopsdruk in aanlllerking geneoll word?








noa BEIJ\NGRIK IS oIT It' ole DISSIPLINERING VAN 'N KIND OAT,
HOW ItIPORTMT IS IT WHElI DISCIPLINING A cnna TIIATI
30. ondervysera en oue rs mekaar onderl1ng lIOet ondersteun in
die Qesaqsuitoetening?






31. die soort stra! moet ooreenstem llIet die aoort oortredin~ wat
beQun is, byvoorbeeld leerlinQe WAt nie hul huiswerk doen nie
uord addilSionele huiswerk gegee?
the kind or punishment lIIust be in AQreement with the kind ot
trMlIgl·euion. Example, pupils who don't do their homework





32. die kind en die opvoeder ins1g moet verkry in mekaar se
behoeftes en probleme?






33. u die wetlike aspekte in verband llIet die toepass1ng van
dissipline ken?






34. die kind se ervaring van die norm in berekening vebrinv llIOet
word?






tloe BELANGRIK IS 01T IN DIE DISSIPLINERING VAH •N KIND DATI
now llIPORTNn' IS IT WIlEN DISCIPLINING A CHILD TIIAT.
35. die kind ten spyte van sy oortredln9 steeds voel dat hy/sy
tanvas[ word?





very llDportant ( 53)
36. Btrat met deemis Cjleskied?
punlllhment should be adminlatered with compassion?
mlnder belanClrlk 1 2
less important
baie behngrik
very important ( 54) .
37. die kind moet weet dat opvoeden oor hom/haar seClgenskap het?
the child should know that educators have authority over
him/her?
Minder belanClrik 1 2 bale belangrik
less important very important (55)
38. die kind die opvoeder moet respekteer7
the child should respect the educator?
Minder belangrik 1 2 baie b'llangL"ik
less important very important (56)
39. hy/sy inspraak in sy/haar verhoor moet M?
he/she should have a say in his/her hearing?
Minder belangrlk 1 2 bale belMqrik
less important very important (57)
40. u die moontl1ke emo~ionele reaksie van die klnd in geuC\qte hou?
you keep the possible enlC~tional reaction ot the child 1n Illind?
Minder belanClrlk bale belMqrik
less important very important (Sa)
-11-
110E BCLANGRIK IS OIT IN DIC DISSIPLINERIHG VAN 'N KIND OAT.
"OW ItIPORTANT IS IT WIlEN DISCIPLINING A CHILD nlAT.
41. die kind se gewete aangellpreek lIOet word?





42. hy/sy ten volle sal b,qryp waaroll hy/sy tJedissipl1neer word?
he/she 8hould tully '9!Jlprehen~ why he/she is be1ntJ disciplined?
minder belAngrik 1
lens lmportant
43. hy/sy ook vergewe word?
he/she be torglven tor hill/her transQression?
minder belangrik 1
leslI important
44. strat onaangenaam moet wees?









45. die kind ee venlae;,t1nQe ln berekening gebrine;, word?
the child' 15 expectations be recocp\ized?




46. hy/sy uite1ndeUk sal onthou waarom hy/sy gedissipUneer 111?
he/llhe should remember why he/she hall ~een disciplined?




47. die soslale agtergrond van die kind in ag genee. lICet word?






IlOe DELANGRIK IS OIT n, Ole DISSIPLINERING VAN '11 KItID OAT.
1I0W UtPORTAlrr IS IT WUE., DISCIPLINING A CIIILD TttAT.
48. u die kind ae vevoelens in a9 moet nee..?





49. euderdoe by stra! in ag genee", moet word?
age be taken into account 1n pun1ahraent ot an oHence?




50. hy/sy moet bellet dat hy/sy is skuldig voordat stnt toevel)aS
word?
he/she realises his/her 9uilt baton pun1Bhment ill administered?




51. die retils aen die hand waarvan hy/sy gediBslpl1neer uord,
ecnyo\ldlg sal wees?






52. die kind ten spyte van sy oortredinq steeds voel h'l/sy 'lord
aanvaar?






53. die kind op sy/haar gedrag in die toekoms geriq sal word?






HOE BELANGRIK IS oIT IN oIC DISSIPLltlERING VAN 'N KIND DATI
HOH IllFORTAlIT IS IT tOtEt' DISCIPLItIUIG A CHILD TIlATI
511. Bll!gs ter saakl1ke te 1t e In aQ Qeneem lIlOet word?





55. die kind en die opvoeder albel toegewlngll lIoet maak ten
opl'li9te van mekaar se behoeCtes en belange?
the child and the educator both make concessions regardlnQ





SG. die kind moet weet dat Q'!ISIIQ "voorskrHte van die lewe" ls?





57. die onderwyser die plek van die ouer inneelll teNYl die klnd
by die skool is?





58. die opvoeder se waardes moet ocreenatea met d16 van die
gemeenskap?
the values ot the educator be ln accordance with that ot the
community?
minder belangrik baie be langrik
less important very important (76)
59. u besef elke kind gaan dit op unieko wyse beleet?
you reaUse every child ls golng to experience it in a unique
way?
mlnder belanqrik bale belangrik
less important very important (77)
-14-
tlOC B£LANGRIK IS OIT IN DIC DISSIPLINERIHG VAN 'N KIND OAT,
tlOW IMPORTANT IS IT WHEN DISCIPLINING A CHILD ,"lAT,
60. dit die k1nd Ie de waardes help vom?









61. hy J.n.W sal h6 in die verloop van die dissipl1nerinQllprolea?





62, lItrat (hoeveelhe1d straf) vir die kind billik sal weill?






63. die kind lIal weet dat u hom/haar d1ssipl1neer met Qode
bedoelinqs?





64. 'n onderlloek inqutel moet word voordat dillll1pUne toegepas
word?
an invest1/Jation be conducted betore discipline 111 applied?
m1nder belanqrlk 1
1es II important L-..L.--L_.L.....L........-.L......'--...L--'
65. Btrat konsekwent toegepas word?








IIOE BELANGRIK IS OIT ItI Ole DISSIPLlNERIHG VAN 'N KIND OAT.
IJOtI IJlPORTANT 15 IT WHEti DISCIPLINING A CHILD TIlAT.
66. dnar 'n 2.Qreenkolll5 aangegaan .oet word tuesen die kind en die
opvoeder ter \lllie van toeko.st1gCl Qedrng van die kind?
an pgp;emen.s be concluded between the chlld and tJle educator




very important ( 11)
67. tHe kind noet weet dat gesag bedoel 1s 0111 hom/haar tel bellkem?






68. die verhoudinq met die teenoorqutelde gell1aq in aq geneem moet
word?





69. die kind se persoonl1kheid in aanmerk1nCjJ Qeneem moet word?




very important ( 14)
70. Qodsdienstige oortuigings die basis ot norm vir die
dissipl1nerinq moet vom?






71. hy sal wn dat hy 'n ren oortree het, alvoren. hy gediBsipli-
neer word?







BOE BELANGRIK IS OIT IN DIE DISSIPLlNERING VAN 'tl KIND DAT,
HOM IHPORTANT 15 IT WHEN DISCIPLINING A CHILD TtIAT,
72. Itrat so (Jou doenl1k na die oortredtn9 plaasvind?





very important ( 17)
73. die kind (Jeloo! in die opvoeder behou?
the child's faith be maintained 1n the educator?
bate belan9r1k
very important (18)>
74. u onbevooroordeeld moet wees tydens die verhoor van die kind?
one be unpre judiced during the hearin9 ot the child?
baie belan9rik
very important ( 19)
75. die kind 'n aandeel moet he in die beeluitneming ten 0plli9te
van diBsipline?
the child participate in the dec1sionmakino re9ardinq dilcipline?
baie belanqrik
very important ( 20)
76. die kind nte voor lIy/hear maats gedissipllneer word nle?
the child not be disciplined in the presence ot his/her peers?




77. die kind sal bellet dat di t sinvol 111?
the child should experience the discipline as lIeaninqtul?
llIinder belanqrik 1 2 3
lelll 1mpartant L-........L--J-_L-~-'--..L---&.--'
78. hy/sy daardeur lal 1u.,[?






very important ( 23)
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